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ABSTRAKT
Në këtë punim të diplomës master, është shtjelluar puna dhe funksionaliteti i makinave të
kërkimit (ang. Search Engine) në ueb, dhe arkitektura dhe krahasimi i platformave aktuale,
duke bërë krahasimin e tyre si për nga aspekti i vetive, dizajnit, funksionalitetit, shpejtësisë
në gjetjen dhe kthimin e informacioneve të kërkuara, saktësisë në gjetjen e informacioneve
të duhura, si dhe përdorimit të tyre nga shfrytëzuesit.
Sot, të hapësh një shfletues në Internet dhe mos hapësh një makinë kërkuese në ueb, është
pothuajse e pamundur, kjo për arsye se tani Interneti është një grumbull shumë i madh i të
dhënave, sa që, për të gjetur në te informacionin e duhur në mënyrë efektive, më së miri është
që të përdorim ndonjë makinë kërkimi, e cila do të kërkojë në tërë ueb serverët në Internet
dhe do t’i gjej, e kthej informacionet tek përdoruesi sipas kërkesës së bërë.
Në këtë punim është bërë edhe krahasimi i makinave kërkuese në ueb, si në aspektin e
arkitekturës ndërtuese të tyre, ashtu edhe në aspektin e vetive funksionale dhe të shërbimeve
që ato ofrojnë. Që ky krahasim të jetë sa më i thuktë, janë marr për shqyrtim dy makina
kërkuese që sot janë mjaftë të frekuentuara, siç janë: makina Google, dhe makina Bing, dhe
është bërë një analizë e dizajnit, strukturës dhe historikut zhvillimor të tyre, sipas së cilës del
se Google është e avancuar dhe më e thjeshtë për nga dizajni si platformë, gjë që e bënë edhe
më miqësore për përdoruesit që ta zgjedhin atë në raport me makinat e tjera të kërkimit në
Internet.
Në këtë punim është paraqitur edhe matja e opinionit të studentëve të kolegjit UBT përmes
një ankete të realizuar online, lidhur me preferencat e tyre ndaj makinës kërkuese Google dhe
asaj Bing, ku sipas kësaj ankete del se shumica e të anketuarve preferojnë Googl-në gjatë
kërkimit në Internet në raport me Bing, edhe në aspektin e shpejtësisë dhe saktësisë në
kthimin e informacionit shumica e të anketuarve mendojnë se Google është më i shpejtë dhe
më i saktë se sa Bing.
Fjalë kyçe: makinë kërkimi, ueb, arkitekturë, Google, Bing, etj.
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HYRJA DHE OBJEKTIVAT

Makinat e kërkimit janë mjete shumë të mira për të mundësuar në mënyrë efikase dhe të
shpejt në selektimin dhe gjetjen e informacionit të duhur në Internet. Përmes tyre selektojmë
një grup të specifikuar të të dhënave që kërkojmë nga grumbulli gjigant i të dhënave që sot
janë të postuara (hostuara) nëpër serverët e ndryshëm në gjithë botën.
Kjo njësi e kësaj teme përshkruan një hyrje lidhur me makinat e kërkimit në veçanti, si dhe
një hyrje të përgjithshme për temën në përgjithësi, pastaj janë specifikuar objektivat që
synojmë të arrihen me përfundimin e kësaj teme, si dhe nëntitulli i fundit paraqet strukturën
organizative të këtij punimi.

1.1 Hyrje
Makina e kërkimit – SE (Search Engine) është një metodë e mirë dhe efikase për kërkimin e
materialeve të ndryshme dhe gjetjen e tyre në një grumbull të madh të të dhënash. Pra, një
SE paraqet një aplikacion apo një vegël (ang. Tools) të caktuar kërkuese e cila përdoret për
të bërë kërkimin e të dhënave nëpër baza të shënimeve, nëpër aplikacione të ndryshme,
softuerë, apo edhe në Internet. Atëherë rëndësia dhe funksionaliteti i një makine të kërkimit
është që, duke u bazuar në parametrat e dhëne nga përdoruesi, SE të kërkojë në vendin e
caktuar dhe të gjej materialet e kërkuara, nëse ekzistojnë, sipas kërkesës së përdoruesit. Një
makinë kërkimi është një aplikacion praktik i teknikave për marrjen e informatave në
grumbullin e madhe të të dhënave, qoftë nëpër bazat e të dhënave, qoftë në ueb, qoftë në
kërkime në kompjuter ose desktop, apo në kërkime të aplikacioneve të bizneseve të mëdha
apo korporatave.
Tani më, nuk është problem posedimi i materialeve apo dokumenteve të ndryshme me të
dhëna, sepse sot në Internet mund të gjesh numër të pakufizuar të materialeve të ndryshme
për tema të caktuara, mirëpo qasja në lloje të ndryshme të informacioneve, dhe në gjetjen,
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përkatësisht në selektimin e informacione të nevojshme nga grumbulli gjigant i të dhënave
në Internet është çështje imediate, apo nevojë thelbësore në ditët e sotme. Prandaj, sot Uebi
i Gjerë Botëror – WWW (World Wide Web) përmban numër shumë të madh të ueb faqeve.
Secila faqe në WWW përmban numër të ndryshëm të dhënash apo informatash, dhe për ne
si përdorues të Internetit, për t’i kërkuar informacionet e caktuara e të nevojshme nga ky
koleksion i madh i ueb faqeve me informacione të shumta e të shumëllojshme përdorim një
makinë kërkuese në ueb në mënyrë që përmes saj të sigurojmë rezultate efikase për kërkesën
tonë. Nga numri i madh i faqeve në Internet, dhe nga përmbajtja e tyre, tani hasim në shumë
ueb faqe që përmbajnë informacione të panevojshme dhe jo kredibile, kjo mund të jetë për
arsye të ndryshme si për nga fakti i emërtimit jo adekuat, qoftë nga emërtimi i përmbajtjes jo
adekuate të uebit nga vetë dizajnuesi i uebit, apo për qëllime të përfitimeve biznesore përmes
klikimeve, e shumë, e shumë arsye të tjera. Ku të gjitha këto veç sa e shtojnë akoma më
shumë nevojën për përdorimin e makinës kërkuese në ueb, dhe po ashtu edhe nevojën për
avancimin e funksionalitetit të makinave kërkuese në mënyrë që gjatë kërkimit të
informacionit makina kërkuese të mund të bëje edhe filtrimin e informacioneve të gjetura
gjatë kërkimit, në atë mënyrë që informacioni i kthyer për përdoruesin t’i plotësoj të paktën
kërkesat dhe pritjet e tij minimale.
Për të përkufizuar më mirë se çka është një makinë kërkimi, apo dhe atë se çka nënkuptojmë
me terminë makinë kërkimi, kemi përzgjedhur dy përkufizime, si:
Përkufizimi 1: Makina e kërkimit (ang. Search Engine) është një program e cili kërkon apo
hulumton bazën e të dhënave, mbledhë dhe raporton informacionet të cilat përmbajnë termat
e specifikuar ose të ndërlidhur [1].
Përkufizimi 2: Termi SE i referohet procesit të kërkimit të dokumenteve (ang. Files) duke
përdorur fjalë kyçe të specifikuara. Fjalët kyçe të gjetura kthehen dhe sistemohen në
informacionin e përdoruesit [2].
Ndërsa, sa i përket arkitekturës së makinave të kërkimit, ajo është një subjekt shumë i gjerë
dhe shumë dimensional që varet nga faktorë të ndryshëm, si nga aspekti i llojit të makinës,
ashtu edhe nga aspekti i funksionalitetit, i përdorimit, etj. Mirëpo, po të nisemi nga aspekti i
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funksionalitetit, atëherë mund të themi se një SE në aspektin e funksionalitetit bazik punon
duke u mbështetur në tri komponentë kryesor, siç janë: 1. Rrëshqitësi në ueb – WC (ang.
Web Crawler); 2. Baza e të dhënave – DB (ang. Database); dhe 3. Interfejsi i kërkimit – SI
(ang. Search Interface). Ndërsa shpjegimi më i gjerë i arkitekturës së makinave të kërkimit
është shtjelluar në njësinë e tretë të këtij punimi (Për më shumë shiko njësinë 3.3 Arkitektura
e makinave kërkuese).
Në literaturë shpesh hasim dy terme të ngjashme lidhur me arkitekturën e platformave në
ueb, të cilat kryejnë punë të ndryshme por me qëllime të ngjashme, sikurse janë, arkitektura
efektive e informacionit – IA (Information Architecture), e cila ka për synim kryesor që
produktet, informacionet, dhe shërbimet në ueb faqeje e kompanisë t’i bëjë shumë të lehta
dhe të thjeshta për t’i gjetur. Por edhe nga aspekti i makinës kërkuese në ueb, është i njëjti
qëllim, pra një profesionit i optimizimit të makinës së kërkimit, dëshiron që të ngrit makinën
e kërkimit në Internet në atë fazë që të jetë e lehtë, e shpejtë dhe e thjesht për t’i gjetur
informacionet që përdoruesi kërkon. Në këtë rast kjo është e njohur si optimizimi i makinës
së kërkimit – SEO (Search Engine Optimization). Sidoqoftë dallimi thelbësor në këto dy
arkitektura qëndron në faktin, se SEO ka për qëllim që kërkimi të jetë shumë profesional, i
shpejtë dhe efikas në gjetjen, kërkimin dhe kthimin e informacionit të gjetur, ndërsa IA ka
për qëllim krijimin e ueb faqes me një përmbajtje (kontent) të lehtë për kërkim përmes
shfletimit, kërkimit dhe pyetjeve të një pas njëshme duke mos lënë përshtypje të këqija tek
përdoruesi. Prandaj edhe procesi i punës së këtyre dy llojeve të arkitekturave njihet me
emërtimin të ndryshme duke u bazuar në funksionin që ato kryejnë, si: Shfletimi (ang.
Browsing), dhe tjetra njihet si Kërkimi (ang. Searching), dhe që të dyja këto janë po aq të
rëndësishme në gjetjen e informacioneve në ueb. Sidoqoftë, në këtë punim si fokus kemi
kërkimin, e jo shfletimin në ueb.

1.2 Objektivat
Me këtë punim të tezës së masterit dhe me realizimin e tij është synuar të arrihen disa
rezultate shkencore rreth punës së makinave të kërkimit në ueb, si dhe rreth krahasimit të
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përdorimit të tyre, aktualisht. Po ashtu këtu synohet të bëhet përshkrimi i funksionalitetit,
ndërtimit, dhe përdorimit aktual të tyre, si dhe pasqyrimin, krahasimi dhe analizimi i
platformave të makinave kërkuese, dhe pasqyrimi i arkitekturës së makinave të kërkimit.
Tani, po i përshkruajmë disa nga objektivat kryesore të këtij punime, e këto janë:
-

Objektiva e parë e kësaj teme është kuptimi dhe sqarimi i funksionit të makinave
kërkuese, çfarë janë makinat kërkuese, si janë shpikur, evoluimi i tyre, etj.;

-

Objektiva e dytë e kësaj teme është shqyrtimi i literaturës aktuale për makinat e
kërkimit dhe analizimi i saj, si dhe përshkrimi i shkurtër i problemit të definuar sipas
kësaj literature dhe rezultatet e arritura në literaturën e shfletuar;

-

Objektiva e tretë e kësaj teme është modelimi konceptuar i mënyrës së krahasimit të
platformave ekzistuese të makinave kërkuese, dhe shtrimi i tyre si një problem i pa
prekur në literaturën e shfletuar, si dhe modaliteti për gjetjen e solucionit tonë lidhur
me këtë modelim;

-

Objektiva e katërt e kësaj teme është krahasimi shkencorë dhe analitikë i dy makinave
kërkuese shumë të frekuentuara aktualisht, siç janë google dhe bing, si dhe gjetja e
dallimeve dhe ngjashmërive të tyre ndërmjet vete;

-

Objektiva e pestë e kësaj teme është realizimi i një ankete online me studentë të UBTsë në Kosovë, për të përfituar rezultate analitike dhe krahasuese lidhur me njohurit e
tyre rreth makinave të kërkimit, si dhe me përdorimin e këtyre makinave në jetën e
tyre studimore;

-

Objektiva e gjashtë e kësaj teme është dhënia e një konkluzioni lidhur me rezultatet
e fituara përmes hulumtimit tonë gjatë këtij punimi për makina e kërkimit, si dhe
përshkrimi i asaj që ka mbetur e paarritur me këtë punim, por që mbetet punë për të
tjerët në punime të ardhshme.

Me realizimin e këtyre gjashtë objektivave kryesore, do të konsiderojmë si të arritshëm dhe
të përmbushur qëllimin tonë për këtë punim diplome masteri.
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1.3 Strukturimi i punimit
Ky punim i diplomës master është strukturuar dhe organizuar në shtatë njësi, dhe në pjesën
e referencave dhe atë të shtojcës. Çdo njësi është e strukturuar në tituj dhe nëntituj, si në
vijim:
-

Njësia I – HYRJE – Në këtë njësi është bërë një hyrje e përgjithshme për punimin e
diplomës master. Pastaj janë përshkruar objektivat kryesore të temës (nëntitulli 1.1),
dhe nëntitulli 1.3 është njësia që përshkruan strukturimin organizativ të këtij punimi.

-

Njësia II – SHQYRTIMI I LITERATURËS – Në këtë njësi të punimit është
përshkruar në pika të shkurtëra shfletimi i punëve të ngjashme që janë realizuar deri
me tani nëpër vendet të ndryshme. Ku këtu kemi përzgjedhur punët e ngjashme me
institute hulumtuese dhe shkencore, revista, konferenca ndërkombëtare, etj., dhe i
kemi përshkruar veç e veç në mënyrë thelbësore këto punime të shqyrtuara.

-

Njësia III – DEKLARIMI I PROBLEMIT - Në këtë njësi të punimit është bërë
përkufizimi i problemit tonë, që është krahasimi i arkitekturës së makinës Google dhe
Bing, si dhe krahasimi i funksionalitetit të këtyre dy makinave kërkuese në Internet,
duke gjetur fushat me përparësitë dhe mangësitë ndaj njëra tjetrës.

-

Njësia IV – METODOLOGJIA – Në këtë njësi kemi përshkuar në detaje metodën
tonë se si iu kemi qasur kësaj çështje, dhe cilat metodologji i kemi përdorur për
arritjen e rezultateve të pritura me përfundimin e këtij punimi, të parapara në njësinë
e objektivave të punimit (shiko njësinë 1.2 Objektivat).

-

Njësia V – MAKINAT E KËRKIMIT DHE ARKITEKTURA E TYRE - Meqenëse
thelbi i punimit tonë është makinat kërkuese dhe arkitektura e tyre, në këtë njësi kemi
shtjelluar në pika të shkurtëra makinat e kërkimit në ueb dhe vetitë funksionale të
tyre. Pastaj arkitekturën e makinave të kërkimit, dhe në veçanti atë të Google dhe
Bing, rendësin dhe rolin e përdorimit të tyre.
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-

Njësia VI – REZULTATET – Në këtë njësi janë pasqyruar të gjitha rezultatet e
arritura përmes këtij punimi, si dhe ecuria hap pas hapi për arritjen e këtyre
rezultateve.

-

Njësia VII – DISKUTIME DHE PËRFUNDIME – Në këtë njësi është bërë një
përmbledhje e temës në përgjithësi, ku kemi paraqitur një përshkrim të shkurtër
përfundimtar të kësaj teme, si dhe kemi treguar për arritjen e objektivave gjatë këtij
punimi. Dhe në fund të kësaj njësie kemi treguar edhe për ato që nuk janë arritur
përmes këtij punimi dhe se si mund të zgjerohen të tjerët në të ardhmen nëse
dëshirojnë të zgjerohen më tepër në këtë lëmi.

Kjo që u përshkrua këtu në njësinë 1.3 Strukturimi i punimit, është një pasqyrë përshkruese
për mënyrën strukturore, organizative dhe rrjedhjen kronologjike të përpilimit të këtij punimi
të diplomës së masterit për makina e kërkimit – arkitektura dhe krahasimi i platformave
ekzistuese.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në këtë njësi është shtjelluar literatura e ngjashme me punimin tonë, e shfletuar në Internet
dhe, është përshkruar kuptimi dhe rëndësia e secilës literaturë veç e veç të hasur dhe të
përzgjedhur nga ana e jonë, për të cilën kemi vlerësuar se ka ngjashmëri me këtë punim.
Duke u bazuar në atë se, aktualisht në Internet gjendet numër i madh i librave, punimeve
shkencore, konferencave, gazetave, revistave, etj., për makinat e kërkimit në ueb, ne kemi
përzgjedhur disa nga ato, për të cilat kemi vlerësuar se kanë ngjashmëri më të madhe me
temën tonë se sa të tjerat. Tani, po pasqyrojmë një nga një këto punime.
Në punimin shkencor të titulluar “Multi-tier Architecture for Web Search Engines” [3]
autorët: K. M. Risvik, Y. Aasheim, dhe M. Lidal, bëjnë përshkrimin e një arkitekture me shumë
nivele të një makine kërkuese. Ku duke u bazuar në vëzhgimin e bërë nga analizimet e
regjistrit të pyetësorit (ang. Query log analysis) arrijnë të nxjerrin një metodë për të bërë
radhitjen e dokumenteve në një SE, që nënkupton lejimin dhe mundësimin e rritjes së
performancës përgjatë kohës së renditjes së dokumenteve nga rezultatet e kthyera. Në këtë
punim, autorët propozojnë një arkitekturë për një SE të shkallëzuar në ueb, e cila përdor
analizimin relevant dhe të logëve të shumëfishtë për të krijuar nivelet e dokumenteve të
kthyer. Me këtë rast arkitektura e propozuar do të ketë përparësi në kuptimin që do të
mundësoj që, nivelet e krijuar me dokumente të mos jenë të varura në mes vete kur makina
e kërkimit do t’i kthej rezultatet e dokumenteve të kërkuara në Internet, në krahasim me
përsëritjen e pjesshme të organizmit të dokumenteve ku grupet e vogla janë nëngrupe të
indeksit kryesor. Po ashtu, sipas kësaj metodologjia, autorët shpjegojnë se si metoda e tyre
algoritmike FTA (FallThrought Algorithm), lejon që pyetësori (ang. query) të “bie” nga një
shkallë apo nivel në tjetrin duke u bazuar në analizimin e pyetjes dhe rezultateve nga niveli i
dhënë. Autorët e punimit shqyrtojnë dhe analizojnë tre modele të arkitekturave të makinave
kërkuese në ueb, konceptin e arkitekturës së grupit1 (ang. Cluster architecture) duke u bazuar

1

Grup (ang. Cluster) - është term që përdorët për ndarjen e të dhënave në grupe të caktuar sipas vetive të atyre
të dhënave. Ndërsa procesi i ndarjes së të dhënave nëpër grupe njihet si grupim (ang. Clustering). Arkitektura
e dizajnuar për grupim njihet si arkitektur e grupit apo grupimit (ang. Cluster architecture).
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në shkallëzimin e

volumit përmes ndarjeve, konceptin e grupimit duke u bazuar në

shkallëzimin prej replikimit, dhe atë të renditjes apo nivelit (ang. Tiering architecture), dhe
algoritmi FTA është thelbësisht i njëjtë për të tre këto arkitektura.
Autorët: T. A. Usmani, Prof. D. Pant dhe Dr. A. K. Bhatt, në një punim me titull “A
Comperative Study of Google and Bing Search Engine in Context of Precision and Relative
Recall Parameter” [4], bëjnë krahasimin e efektivitetit të rikthimit në kontekstin e saktësisë
dhe ri-sjelljen relative të makinave kërkuese Google2 dhe asaj Bing3, për vlerësimin e
efektivitetit të këtyre dy makinave kërkuese. Në këtë punim autorët elaborojnë matjen e
performacës së këtyre dy SE-ve, duke përdorur pyetësor të njëjtë për të dy makinat, dhe
pyetësorët ishin të ndarë në tre kategori, si kategoria e parë përmban fjali të thjeshta me një
fjalë, kategoria e dytë përmban fjali të thjeshta me disa fjalë, dhe kategoria e tretë përmban
pyetësor kompleks me shumë fjalë. Pyetësorët ishin nga fushat e përditshme gjenerale dhe
disa nga fushat e shkencave kompjuterike. Autorët e punimit shpjegojnë se për pyetësorët e
njëjtë saktësia e makinës kërkuese Google ishte më e lartë kundruall asaj Bing për pyetësor
të thjesht me një fjalë, ndërsa për pyetësor të thjesht me shumë fjalë dhe për pyetësor
kompleks me shumë fjalë Bing kishte treguar rezultate me precizitet relativisht të lartë.
Ndërsa rikthimi relative për Google ishte shumë më i lartë për të gjitha rastet në raport me
Bing, përjashtimisht në pyetësorët e thjesht me një fjalë, ku preciziteti ishte pothuajse i njëjtë
për të dy makinat kërkuese të shqyrtuara. Kjo do të thotë se për pyetje me fjalë të thjeshta
Google ishte më i mirë se Bing, ndërsa për pyetje komplekse Bing ishte treguar më i mirë se
Google.
Në punimin shkencor me titull “The anatomy of a large-scale hypertextual Web search
engine” [5], autorët S. Brin dhe L. Page, shqyrtojnë dhe pasqyrojnë makinat e kërkimit,
veçmas makinën kërkuese Google, si një SE me një shkallë të gjerë të përdorimit të madh të
pranishme në hiper-tekst. Këtu autorët pasqyrojnë rritjen dhe zgjerimin e makinave kërkuese,
ndryshimin dhe përdorimin e tyre në ueb, kualitetin e kërkimit, si dhe funksionet e Googletë. Më pastaj është treguar edhe një përshkrim i arkitekturës së makinës Google, duke
2
3

Google – www.google.com
Bing – www.bing.com
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paraqitur anatominë ndërtuese dhe funksionale të kësaj makinë kërkimi. Sipas autorëve,
Google është krijuar për të qenë një makinë kërkimi e shkallëzuar, ku qëllimi kryesor i saj
është sigurimi i një cilësie të lartë të rezultateve të kërkuara në Internet. Google përdor një
numër të madh teknikash për të përmirësuar cilësinë e kërkimit përfshirë edhe rangimin e
faqeve, spirancën e tekstit, dhe aftësinë e informacionit. Po ashtu, autorët e punimit theksojnë
se Google është një arkitekturë komplete për mbledhjen e faqeve të uebit, indeksimin e tyre,
dhe performimin e pyetësorëve kërkues nëpër to.
Në punimin me titull “The Overview of Web Search Engines” [6], autori i punimit S. Lam,
ka arritur që në mënyrë të mirë dhe të qartë të paraqes komponentët e ndryshme të makinës
kërkuese dhe të shpjegoj se si funksionon dhe punon në realitet një makinë kërkimi. Po ashtu
në këtë studim është përshkruar mënyra se si një SE në prapavijë merr informatat në Internet,
dhe pastaj është diskutuar për makinat e kërkimit që janë në dispozicion për përdorim
aktualisht. Dhe këtu janë dhënë edhe informatat se si motorët e kërkimit i gjejnë informatat
në ueb dhe si ata i renditin faqet e tyre me informatat kthyese sipas kërkesës së pyetësorëve
të pranuar. Këtu është folur për llojet e SE-ve, arkitekturën e ndërtimit të tyre, interfejsi,
algoritmet, indeksimin, etj. Kur flet për arkitekturën e makinave kërkuese autori cekë se,
shumica e makinave kërkimore përdorin arkitekturën e centralizuar të indeksimit rrëshqitës
– CIA (Crawler-Indexer Architecture). Për të shpjeguar arkitekturën më mirë, autori në
punim merr si shembull SE-në AltaVista dhe paraqet arkitekturën e saj, si një arkitekturë
tipike CIA. Pastaj autori flet për disa variante të kësaj arkitekture, si arkitekturën “Harvest”,
pastaj arkitekturën e Google-të, etj. Pastaj autori pasqyron edhe algoritmet e rangimit të
makinave kërkuese, rëndësinë e përdorimit të SE-ve, etj., duke dhënë një pasqyrë të thjesht
dhe të qartë rreth makinave kërkuese në ueb.
Në punimin e tyre të emëruar si “Personalized Search Engine with Query Recommendation
and Re-Ranking” [7] , autorët B. J. Chelliah, R. Ojha, e të tjerë, tregojnë një metodë të
projektuar për trajtimin e asociuar të zëvendësimit i cili mund të jetë kryesisht i specializuar
përgjatë programimit personal tek rekomandimet e pyetësorëve dhe ri-renditjen e faqeve që
ka për qëllim përfitimin e disa rezultateve shtesë relevante dhe efektive. Me këtë rast bëhet
një përzierje e mirë e kërkimit personal kurdo që kemi tendencë për të përshtatur pyetjen e
9

përdoruesit me njohuritë e tij në mënyrë që të fitohen rezultate më efektive dhe të ndërlidhura.
Autorët e këtij punime tregojnë se SE-të me përdorim më të gjerë si Google, Yahoo4, apo
Bing, kur kërkojnë materiale për pyetjen e shfrytëzuesit shpeshherë renditjen e dokumenteve
e bëjnë në atë formë që linku i parë dhe i dytë i dokumentit janë të tematikave krejtësisht të
kundërta, si p.sh., për pyetjen “Java” programi kompjuterik kthen përgjigje “gjuhë
programuese” dhe “ishull Indonezian”, prandaj në këtë punim autorët tregojnë se me
përdorimin e kërkimit të personalizuar në ueb – PWS (Personalised Web Search), bëhet e
mundur që rezultatet e kthyera përmes algoritmit të veçant të ri renditen sipas kërkesës së
përdoruesit, dhe kjo mundëson që rezultati i fituar nga SE-ja të jetë në përputhje me tematikën
dhe qëllimin kërkues të përdoruesit. Dhe algoritmi që është propozuar nga autorët në këtë
dokument i quajtur si rangimi personal i faqes – PPR (Personalized Page Rank), është vetëm
një ngritje e algoritmit global të rankimit të faqeve – PR (Page Ranking). Me këtë rast
algoritmi PPR funksionon në atë formë që merr për bazë dy koncepte të profilit të përdoruesit,
dhe atë: taksonominë e dokumenteve që përfaqëson interesat e përgjithshme të përdoruesit si
rezultat i përmbajtjes së të dhënave origjinale nga faqet e Internetit, dhe shikimin e
dokumentit që përfaqëson interesat specifike të përdoruesit dhe përmban të dhëna nga faqet
e kilikuara më parë nga përdoruesi.
Përmes këtyre pesë punimeve të përzgjedhura kemi përshkruar disa nga literaturat e hasura
dhe të përzgjedhura në Internet, që lidhen më ngushtë me punimin tonë të masterit. Tani në
vijim në njësinë e radhës është shtjelluar përkufizimi i problemit tonë, ku fillimisht është
shpjeguar më në detaje koncepti dhe funksionaliteti i makinave kërkuese, pastaj arkitektura
e tyre, llojet e makinave, dhe pastaj edhe detyra e jonë e cila duhet të ketë epilog me
përfundimin e këtij punimi, e që është, përshkrimi i makinave kërkimore në Internet dhe
krahasimi i arkitekturës së platformave ekzistuese të tyre.

4

Yahoo – www.yahoo.com
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Në këtë njësi është elaboruar dhe është përshkruar problemi i jonë, i cili ka të bëjë me
krahasimin e dy platformave më të përhapura aktualisht të makinave të kërkimit në ueb, atë
të Google dhe Bing. Kjo nënkupon përcaktimin e domenit në të cilën është bërë hulumtimi
për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi duke përdorur mostra të caktuar për përfitimin e
rezultateve të prekshme lidhur me përdorimin e këtyre dy makinave kërkuese në Internet.
Në këtë punim, ashtu siç edhe kemi cekur në hyrje të tij, problemi me të cilin jemi marr në
këtë punim është i orientuar kryesisht në dy drejtime, atë të hulumtimit mbi makinat e
kërkimit për të kuptuar më mirë dhe për të shtjelluar sa më mirë ndërtimin, përdorimin dhe
funksionalitetin e tyre; dhe në drejtimin e krahasimit të dy platformave më të përdorshme
aktuale të makinave kërkuese në ueb.
Në mënyrë më specifike definimi i këtij problemi mund të duket kështu:
-

Çfarë arkitekture ndërtuese ka makina Google, dhe si funksionon ajo, e çfarë ka ajo
Bing?

-

Cilat janë vetit funksionale kryesore të makinës kërkuese Google, dhe a janë ato veti
të veçanta për te, apo të njëjtat veti i posedon edhe Bing?

-

Sa është e shpejtë dhe e saktë në gjetjen dhe kthimin e informacioneve të kërkuara në
Internet makina kërkuese Google, dhe sa është ajo Bing?

-

Cilat janë dallimet dhe ngjashmërit ndërmjet këtyre dy makinave të kërkimit në ueb?

-

Çfarë platforme ka Google, e çfarë Bing, cila është më e përshtatshme për përdorim,
e cila është më e thjesht për përdorim?

-

Cila nga këto dy makina të kërkimit përdorët më shumë, gjatë kërkimit në Internet?
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4

METODOLOGJIA

Në këtë punim të diplomës master është përdorur metodologjia e krahasimit analitik për
përfitimin e rezultateve krahasuese të makinave kërkese në ueb, duke krahasuar dy makina
të kërkimit në Internet me përdorim global shumë të gjerë, atë të makinës kërkuese Google
dhe makinës kërkuese Bing.
Për krahasimin e arkitekturës së platformave të këtyre dy makinave kërkuese në ueb është
përdorur metodologjia e analizimit të punimeve shkencore më të rëndësishme që i kemi gjetur
në Internet, qoftë punime shkencore, qoftë libra, gazeta apo publikime të ndryshme. Këtu
është përdorur edhe metodologjia e krahasimit të tyre duke u bazuar në rezultatet e fituara
nga punimet aktuale publike shkencore si në aspektin e dizajnit, funksionalitetit dhe
përdorimit, dhe rëndësisë së tyre.
Për krahasimin e kënaqshmërinë së përdoruesve të këtyre makinave është përdorur
metodologjia e krahasimit për disa veti që posedojnë këto makina, e të cilat janë shumë të
rëndësishme për kënaqshmërinë e përdoruesve, siç janë: vetia e saktësisë së tyre në kthimin
e rezultateve të kërkimit gjatë kërkimit në Internet për fjalë dhe fjali të caktuara të dhëna nga
përdoruesi; si dhe vetia e shpejtësisë së këtyre dy makinave kërkuese në ueb, në kthimin e
rezultateve të informacionit për përdoruesin gjatë kërkimit për informacione të caktuara në
Internet sipas pyetjeve të dhëna nga përdoruesi.
Dhe për t’i dhënë një fuqi më të madhe shkencore këtij punimi, është krijuar një pyetësor
online me disa pyetje për këto dy makina kërkuese veç e veç, dhe për të dyja së bashku dhe
janë targëtuar studentët e kolegjit UBT, dhe sipas përgjigjeve të tyre janë nxjerr rezultate të
matshme dhe analitike si për makinën kërkuese Google, ashtu edhe për atë Bing. Me këtë
rast, kemi përfituar një pasqyrë interesante me rezultate përmes metodologjisë së matjes së
kënaqëshmërisë së përdoruesve lidhur me këto makina kërkuese në ueb, duke treguar edhe
atë se cila nga këto makina gjen përdorim më të gjerë tek grupi i njerëzve të targetuar.
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5

MAKINAT E KËRKIMIT DHE ARKITEKTURA E TYRE

Për të bërë krahasimin dhe analizimin e platformave dhe arkitekrurave të makinave kërkuese
në ueb, dhe për t’i analizuar dhe krahasuar makinat kërkuese Google dhe Bing, fillimisht
duhet t’i njohim sa më mirë këto makina, t’i njohim më thellësisht funksionet, llojet,
arkitekturën dhe punën e tyre, e pastaj t’i bëjmë krahasimet dhe analizimet e tyre. Prandaj
për të arritur këto qëllime, në këtë njësi është bërë një përshkrim i shkurtër dhe gjeneral i
makinave kërkuese në përgjithësi dhe i llojeve të tyre, si dhe historiku i zhvillimit të SE-ve.
Pastaj është shtjelluar më në detaje arkitektura e makinave kërkuese dhe, po ashtu, është
treguar edhe roli dhe rëndësia e tyre në jetën tonë aktuale, si të përditshme, biznesore, apo
atë hulumtuese dhe shkencore.

5.1 Makina e kërkimit dhe rikthimi i informacionit
Në ditët aktuale për shumicën e njerëzve, pa marrë parasysh profesionin e tyre që ata
ushtrojnë, qoftë nxënës të shkollës, student, profesor, inxhinier, mjekë, ekonomistë, juristë,
apo profesione të tjera, kërkimi në ueb është pjesë e pa ndashme dhe e domosdoshme e punës
ditore të tyre. I gjithë ky kërkim në ueb nga shumica e njerëzve bëhet me qëllim të marrjes
së informatave të nevojshme në lëmi të ndryshme, dhe sot, nuk është e vështirë të gjesh
informata në Internet, por është më sfiduese të gjesh informacionin e duhur në te, kjo krejt
për arsye të numrit shumë të madhe të informacioneve nëpër ueb serverët e ndryshëm nëpër
botë, që veç sa rriten e shumëfishohen dita ditës. Pra, ideja kryesore apo koncepti bazikë
gjatë kërkimit të informatave qoftë në një kompjuter, data-bazë, apo në ueb, është kthimi i
informacionit për të cilin kemi është kërkuar, dhe ky kthim i informacionit të kërkuar nga
makina, është një fushë e caktuar, e njohur si rikthimi i informacioni – IR (Information
Retrieval).
Gerard Salton, konsiderohet si një pionier në “Rikthimin e Informacionit”, dhe ishte një nga
figurat kryesore që nga vitet 1960 deri në vitet 1990 në këtë lëmi, ai propozoi një definicion

13

për IR, si në vijim: “Rikthimi i informacionit është një fushë që merret me strukturën,
analizimin, organizimin, ruajtjen, kërkimin, dhe marrjen e informacionit.”, dhe përkundër
përparimeve të mëdha në të kuptuarit dhe teknologjinë e kërkimit në 40 vitet e fundit, ky
përkufizim akoma mbetet i saktë dhe i përshtatshëm [8].
Kërkimi i informacionit është i lidhur me disa veti të informatave, apo strukturës së të
dhënave, dhe nga ky prizëm, edhe rikthimi i tyre shikohet në disa dimensione, si p.sh.,
kërkimi lidhet me hapësirën kërkuese dhe me llojin e informacionit. Nëse nisemi nga aspekti
i hapësirës kërkuese, atëherë kërkimi dhe rikthimi i informacionit të kërkuar është i lidhur
me disa hapësira kërkuese, siç janë: kompjuteri, që nënkupton kërkim lokal, data-baza që
kërkon kërkim brenda një aplikacioni, ueb që nënkupton kërkim në disa apo në shumë ueb
aplikacione. Ndërsa nga aspekti i llojit apo tipit të informacionit, kërkimi lidhet me tipin e
informatës, si p.sh.: tekst, imazh apo fotografi, video, etj. Po ashtu, në këto raste, varësisht
nga mënyra e kërkimit dallojnë edhe kërkuesit, si: kërkues i uebit, kërkues vertikal, kërkues
biznesor, kërkues desktopi, apo kërkues peer-to-peer. Ndërsa nga aspekti i punës apo
funksionit që kryejnë kërkuesit në këtë rast, ato mund të jenë: kërkim ad-hok, filtrim,
klasifikim, apo pyetje-përgjigje. Tabela në vijim, tabela 1, paraqet të dhënat për disa
dimensione të rikthimit të informacionit.
Shembuj me disa dimensione të rikthimit të informacionit (IR)
Përmbajtja e Fajllit

Metodat e kërkimit

Detyrat e kërkimit

Tekst

Kërkimi në ueb

Kërkim Ad Hok

Imazh, fotografi

Kërkimi vertikal

Filtrim

Video

Kërkimi në ndërmarrje

Klasifikim

Dokumente të skanuara

Kërkimi në desktop

Pyetje – Përgjigje

Në tabelën 1, janë paraqitur disa lloje të aplikimit të kërkuesve (kolona: Metodat e kërkimit),
si: kërkimi në ueb (ang. Web search), i cili nënkupton kërkimin në World Wide Web; pastaj
kërkimi vertikal (ang. Vertical search) i cili është kërkim në ueb por në një fushë të veçantë,
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si p.sh., fusha e imazheve, apo ndonjë fushë e caktuar; kërkimi në ndërmarrje (ang.
Enterprice search) i cili përfshin kërkimin e informacioneve nëpër emaila, prezantime,
raporte, dokumente, të dhëna të vendosura në data-baza të korporatës, etj., që kërkohen
brenda një numri të madh të dokumenteve kompjuterike të shpërndara në rrjetin e një
korporate – intranet; kërkimi në desktop (ang. Desktop search) paraqet kërkimin personal të
të gjitha llojeve të dokumenteve brenda një pajisje kompjuterike. Përveç këtyre kemi edhe
disa aplikime të kërkimeve, si kërkimi Peer-to-Peer që përfshin gjetjen e informacionit në
rrjeta informative apo të kompjuterëve jashtë kontrollit të centralizuar, dhe përdoret për
ndarjen ndërmjet disa përdoruesve të dokumenteve të ndryshme si, fajllat e muzikës, për
reklamim, për zbulime shkencore, etj.
Rikthimi i informacionit (IR) është metodë e shpejtë e gjetjes së materialeve në një koleksion
me të dhëna, e veçmas është i shpejtë në gjetjen e materialeve nëpër koleksione të mëdha të
të dhënave të pa-strukturuara5. Atëherë, përdoruesi duke përdorur një sistem IR ka nevojë
për disa informacione që dëshiron t’i posedoj duke dërguar një pyetësor, dhe sistemi IR e
kthen një listë të rezultateve të renditura sipas rëndësisë apo relevancës, me ç’rast artikujt me
relevancë të madhe i rendit në krye të listës, ndërsa ata që i konsideron jo relevant në pjesën
e fundme të listës, dhe këtë e realizon duke përdorur një formulë apo funksion të rikthimit
(ang. retrieval function). Në vijim, në figurën 1, është paraqitur cikli konceptual i
funksionalitetit të sistemit IR, nga kërkesa e përdoruesit deri tek marrja e informacionit.

5

Të dhënat e pastrukturuara (ang. Unstructured data) janë ato të dhëna për të calat nuk është aplikuar ndonjë
model i strukturimit të të dhënave, si p.sh.: tekstet e lira, audio fajllat, etj., që nuk kanë indeksuar.
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Hapësira e kërkimit
Kërkimi

Të dhënat

Gjetja e
informacioneve

Përdoruesi

Pyetësorët

Rangimi (renditja) e informacioneve

Lista e rangimit

Informacionet e gjetura

Figura 1. Cikli bazikë i procesit të sistemit të rikthimit të informacionit – IR
Ashtu siç po shihet edhe në figurën 1, për një IR janë të rëndësishme disa faktor, si relevanca
që ka të bëjë me efektivitetin e renditjes apo rangimit të informatave (lista e rangimit),
evoluimi që ka të bëjë me testimin dhe matjen e saktësisë së informatës (gjetja e
informacioneve), si dhe informacioni i nevojshëm që ka të bëjë me bashkëveprimin e
përdoruesit (kërkesa për informacion dhe marrja e informacionit).
Po të shikohet nga aspekti bazikë i dizajnit funksional të punës dhe për nga aspekti i detyrave
themelore që pritet t’i kryej një SE, atëherë elementet e dizajnit funksional të një sistemit IR
janë edhe elemente të dizajnit funksional për një SE. Përderisa tek IR funksionet bazike janë:
relevanca, evoluimi, dhe nevojat për informacion, tek SE detyrat bazike janë: performanca,
përfshirja e të dhënave të reja, shkallëzueshmëria, përshtatshmëria, dhe problemet specifike.
Në vijim, në figurën 2, janë ilustruar punët kryesore që përbëjnë një dizajn të një makine
kërkimi, si dhe relacioni ndërmjet IR-së dhe SE-së.
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Makina kërkuese
Rikthimi i Informacionit

Performanca
Efiqenca e kërkimit dhe indeksimi

Relevanca
Efektiviteti i rankimit

Evaluimi
Testimi dhe matja

Nevojat për informacion
Bashkëveprimi i përdoruesit

Përfshirja e të dhënave të reja
Testimi dhe matja

Shkallëzueshmëria
Rritja e të dhënave dhe përdoruesëev

Përshtatshmëria
Akordimi i aplikacioneve

Problemet specifike
Si p.sh. Spam

Figura 2. Dizajni i makinës kërkuese dhe çështjet thelbësore të IR-së [8]

5.1.1 Makinat e kërkimit (SE) dhe historiku i zhvillimit të tyre
Një makinë kërkimi – SE, është një vegël apo një aplikacion i teknikave të rikthimit të
informacionit nga grumbulli apo koleksioni madh i teksteve, duke përfshirë informacionet e
shumta brenda një pajisje kompjuterike, në rrjetin e organizatës, në baza të ndryshme të të
dhënave, apo në rrjetin e gjerë global - Internet. Secila makinë kërkimi ka për qëllim kërkimin
e fajllave në mjedise të ndryshme duke përdorur fjalë specifike kyçe, dhe për të arritur këtë
qëllim makinat e kërkimit përdorin algoritmet e dizajnuara nga zhvilluesi i tyre për krijimin
e informatës dhe kthimin e informacionit kuptim plotë tek përdoruesi, duke tentuar që ai
informacion të jetë në përputhje me kërkesën e kërkuesit (përdoruesit). Pra, makinat e
kërkimit janë krijuar për t’i ndihmuar shfrytëzuesit e uebit që të gjejnë informacionet e
nevojshme të dokumenteve të hiper-lidhura nëpër rrjetin e gjerë për një kohë relativist të
shkurtër.
Gjatë kërkimit të informacionit në data-bazë apo kompjuter përmes ndonjë vegle kërkuese
përdoren kritere specifike për kërkim dhe, këto kritere njihen si pyetësor kërkimi (ang.
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Search query). Të gjithë artikujt që i plotësojnë kriteret e specifikuara, zakonisht nga
pyetësori sortohen ose listohen ose renditen në një grup të faqeve për të prodhuar
informacionin e dëshiruar. Ekzistojnë tre teknika themelore të ndihmuara nga kompjuteri për
koleksionin e kërkimit tradicional të marrjes së informacionit: modelet Boolean, modelet e
hapësirës vektoriale, dhe modelet e probabilitetit. Këto modele të kërkimi, të zhvilluara në
vitet 1960, kanë marrë dekada për t'u ngritur në formën e modeleve të reja të kërkimit [9].
Origjina e makinave kërkuese në ueb vije paralelisht me zhvillimin e uebit të gjerë global
WWW (World Wide Web) në vitet e 90’ kur edhe krijohen makinat e para kërkuese për
kërkimin e informacioneve të shpërndara në fajllat e kompjuterëve, siç ishin Archie6 dhe
Gopher7.
Gjatë zhvillimit të hershëm të uebit ishte një numër i ueb serverëve të edituar nga Tim
Berners-Lee dhe, të hostuar në ueb serverin CERN8. Dhe Archie ishte mjeti i parë i përdorur
për kërkim në Internet në atë kohë, i cili i krijua në vitin 1990 nga Alan Emtage, Bill Heelan,
dhe J. Peter Deutsch studentë të shkencave kompjuterike në Universitetin McGrill në
Montreal, dhe emërtimi i tij u vu nga fjala arkiv (ang. Archive). Programi Archie, në atë kohë,
shkarkojë listat e drejtorive të të gjithë fajllave të vendosur në faqe FTP9 publike anonime,
duke krijuar një data-bazë të kërkueshme të emrave të fajllave. Ndërsa Gopher është krijuar
në vitin 1991 nga Mark McCahill në Universitetin e Minesota, i cili dërgoi në dy programe
të reja të kërkimit, Veronica dhe Jug Head. Sikurse Archie, edhe ato kontrollonin emrat e
fajllave dhe të titujt të ruajtura në sistemet e indekseve Gopher [10].
Pastaj, në janar të vitit 1994 i krijua vegla e parë për kërkimin e klasifikuar që ofroi
mbështetje për Gopher dhe Telnet10. Në prill të vitit 1994 lindi Yahoo Web, që përkrahte
mbështetje në një pyetësor data-baze të thjesht. Pastaj Infoseek prodhoj një hap tjetër të

6

Archie - http://archie.icm.edu.pl/archie-adv_eng.html
Gopher - https://www.gopher.com/
8
CERN – Laborator i fizikës dhe inxhinierisë në të cilin punonte aso kohe shkenctari britanez Tim Berners-Lee
9
FTP – (File Transfer Protocol), është protokol i standardizuar i rrjetit, i cili përdorët për bartjen e fajllave
kompjuterikë në mes të klientit dhe serverit në rrjetin kompjuterikë.
10
Telnet – Është protokoll aplikimi që përdorët në Internet ose në rrjetin kompjuterik lokal (LAN) për të
përkrahur komunikimin interaktiv të tekstit të orientuar, duke përdorur një lidhje të terminalit virtual
7
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rëndësishëm përpara drejt makinave të kërkimit. Në dhjetor të vitit 1995 debutoi AltaVista
me një numër të madh të vetive inovative, duke e arritur shpejt kulmin e makinave të
kërkimit, gjë që ishte makina e parë që përkrahi kërkimin në gjuhën natyrore, kapacitet të
procesimit inteligjent, kërkim i përparuar sintaksor, etj. Në të njëjtën kohë erdhën edhe
Inktomi, HotBot11, dhe makina të tjera. Ndërsa, në tetor të vitit 1998 lindi Google, dhe u bë
një prej motorëve më të njohur të kërkimit, me shumë veti unike dhe karakteristika të
jashtëzakonshme, dhe me një ndërfaqe të re revolucionare [2]. Termi Google vjen prej fjalës
googol, që do të thotë 10100 (dhjetë në fuqinë e 100-të).
Ndërsa, Microsoft, në vjeshtën e vitit 1998 lansoj MSN search, duke përdorur rezultatet e
kërkimit nga Inktomi. Pastaj në vitin 2004, Microsoft filloi një tranzicion në teknologjinë e
vetë të kërkimit i mundësuar nga zvarritësi i vetë në Internet, i quajtur MSNBOT. Më 1
qershor të vitit 2009, Microsoft, lansoj makinën e kërkimit BING, të cilën atëherë edhe e ribrendoj. Kurse më 29 korrik 2009, Yahoo dhe Microsoft finalizuan një marrëveshje sipas të
cilën Yahoo Search do të mundësohej nga teknologjia BING e Microsoft [10].
Ky ishte një përshkrim i shkurtër i historikut të zhvillimit të makinave të kërkimit nga makina
e parë kërkuese – Archie, deri tek makinat kërkuese moderne, si Google apo Bing.

5.1.2 Llojet dhe funksionet e punës së makinës kërkuese
Makinat kërkuese mund të klasifikohen në lloje të ndryshme varësisht nga struktura
ndërtuese e tyre, funksionaliteti që ato kryejnë ato, apo nga mënyra e përdorimit të tyre
gjegjësisht mjedisi në të cilin veprojmë. Prandaj në literaturë, varësisht nga këndi i studimit,
në punime të ndryshme hasim ndarje dhe lloje të ndryshme të makinave kërkuese.
Këtu, kemi pasqyruar llojet e makinave të kërkimit në ueb. Dhe sipas strukturës së tyre
funksionale makinat e kërkimit në ueb kryesisht klasifikohen në katër tipa të SE-ve, siç janë:
11

Makinat e kërkimit të bazuara në zvarritje – CBSE (Crawler based Search Engines);

HotBot - https://www.hotbot.com/
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-

Drejtoritë e fuqisë humane – HPD (Human Powered Directories);

-

Makinat kërkuese hibride – HSE (Hybrid Search Engine);

-

Makinat meta kërkuese – MSE (Meta Search Engines).

Kjo ndarje është realizuar kryesisht duke marr si bazë determinuese faktorin, se si një makinë
kërkimi në ueb bënë mbledhjen e informatave në katalogun e tij apo në bazën e të dhënave
të tij.
Makinat kërkuese të bazuara në rrëshqitje - janë ato makina të cilat konceptin e kërkimit e
kanë të bazuar në zvarritja apo rrëshqitja në ueb (ang. web crawling) apo në skanimin e uebit
gjegjësisht Internetit, që nënkupton navigimin nëpër Internet dhe shkarkimin e faqeve që janë
të qasshme për lexim dhe shkarkim nëpër ueb faqet të ndryshme në Internet. Në konceptin e
rrëshqitjes janë të bazuar shumë motor të kërkimit, si Google, Live Search, etj.
Drejtoritë e fuqisë humane - janë ato makina të kërkimit të cilat varen tek njerëzit për listimin
e faqeve në ueb, ku këta motorë marrin listimin e tyre të ueb faqeve nga paraqitjet (ku në këtë
paraqitje hyjnë: adresa, titulli, dhe përshkrimi i shkurtër për atë faqe) e bëra prej ueb faqeve
kryesore respektive, ku më pastaj kjo paraqitje e faqeve shqyrtohet nga redaktorët. Ndërsa
drejtoria e këtyre veglave kërkuese kërkon për rezultate vetëm prej përshkrimit të faqes që
gjenden në paraqitje të faqeve. Shembuj të këtyre motorëve të kërkimit janë Yahoo, Galaxy,
etj.
Makinat kërkuese hibride – janë ato makina kërkuese të cilat në vetit e tyre të funksionalitetit
përdorin një kombinim të vetive nga dy grupet e para, pra, këto makina përdorin vetitë e
kërkimit të bazuara në zvarritje, dhe të atyre të drejtorive të fuqive humane. Në këtë lloje të
makinave të kërkimit bëjnë pjesë disa sosh, që i përdorin vetit e të dy tipave të përmendura
për dhënien më efektive të rezultateve, siç janë: MSN12, Google, Yahoo, etj.

12

MSN – www.msn.com
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Makinat meta kërkuese – janë ato makina të cilat rezultatet e kërkimit nuk i kërkoj në ueb,
por shkojnë t’i marrin nga makinat e tjera të kërkimit. Ky lloj i makinave të kërkimit pas që
i ka marr rezultatet nga makinat e tjera, ato rezultatet i kombinon dhe i rëndit përsëri sipas
rëndësisë së tyre. Tani, kur kërkimi është përmirësuar shumë, këto lloje të kërkimit nuk janë
shumë të nevojshme, mirëpo dikur ishin më shumë të përdorshëm. Makina të tilla ishin
MetaCrawler13, MSN Search, etj.
Çdo makinë e kërkimit në ueb, e krijuar dhe që punon sipas cilit do tip të lartë cekur, funksioni
i saj themelor është kërkimi në Internet për informacionin e kërkuar nga përdoruesi. Dhe
meqenëse, varësisht nga lloji dhe ndërtimi i saj makinat kërkuese bëjnë edhe organizimin e
përmbajtjes në ueb, atëherë duhet theksuar se ekzistojnë mënyra të ndryshme të organizimit
të kësaj përmbajtje, por secila makinë kërkuese kryen tri funksione kryesore, të cilat
pasqyrojnë edhe detyrat apo vetit e punës së makinave të kërkimit dhe, këto janë:
-

Task 1. Kërkimi në WWW duke naviguar nëpër ueb faqe të ndryshme që lidhen me
temën e kërkimit dhe në këtë punë (ang. task) bëhet edhe koleksionimi apo mbledhja
e faqeve që lidhen me temën e kërkimit;

-

Task 2. Ruajtja dhe mbajtja e indeksit të fjalëve që janë gjetur gjatë kërkimit në Task
1, dhe ku ato janë gjetur; dhe

-

Task 3. Dhënia e mundësisë për përdoruesit për të kërkuar për fjalë nga indeksimi i
ruajtur në Task 2, ose lejimi i përdorueseve për të kërkuar një kombinim të atyre
fjalëve nga indeksi në Task 2, duke përdorur softuer efikas.

Detyrat funksionale, apo punët e makinave të kërkimit në ueb, të përshkruara përmes tre
tasqeve Task 1 deri në Task 3, janë paraqitur në mënyrë skematike përmes figurës në vijim
(Figura 3), e cila pasqyron kërkesën e përdoruesit për kërkim në ueb sipas temës së caktuar,
pastaj makina fillon kërkimin sipas Task 1, më pastaj detyra e dytë e makinës është ruajta e
indekseve të faqeve të gjetura dhe e adresave të uebit për ato faqe (Task 2), dhe puna e tretë

13

MetaCrawler – www.metacrawler.com
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(Task 3) është lejimi i përdoruesit përmes softuerit specifik të bëjë kërkimin përmes fjalëve
apo kombinimit të fjalëve në indekset e ruajtura paraprakisht në detyrën e dytë.
Task 2

Task 1
Mbajtja e
Indeksit

Kërkimi në
Internet

Mbajtja e
Adresave

Task 3
Koleksionimi
i Faqeve

Kërkimi
në Fjalë

Kërkimi në
Kombinim
të Fjalëve

Përdoruesi
Figura 3. Detyrat kryesore të makinave kërkuese në ueb
Këto detyra të paraqitura në figurën 3, që paraqesin edhe bazamentin e funksionalitetit të një
makinë kërkuese në ueb realizohen dhe kryhen përmes tre pjesëve kryesore të një makine të
kërkimit e, të cilat janë:
a. Rrëshqitësi (ang. Crawler), i cili është i njohur edhe si robot (ang. robot) , ose dhe si
merimangë (ang. spider), dhe përdoret për të shëtitur nëpër ueb dhe për të krijuar
listën e ueb faqeve;
b. Indeksi (ang. Index), i cili është i njohur edhe si katalog (ang. catalogue), është pjesë
e makinave kërkuese dhe përdorët për të indeksuar faqet e uebit duke mbajtur një
koleksion shumë të madh të kopjeve të ueb faqeve;
c. Softueri i makinës së kërkimit (ang. Search Engine Software), shpesh herë i njohur
edhe si moduli i pyetësorit ose i interfejsit, i cili bënë rankimin apo renditjen e
rezultateve të kërkimit, dhe azhurnimin e tyre të vazhdueshëm gjatë kërkimit të
rrëshqitësit.
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Bashkëveprimi i këtyre tri pjesëve të makinës kërkuese (rrëshqitësi, indeksi, dhe softueri)
realizohet kur përdoruesit hyjnë në një term kërkimi përmes një moduli specifik të
paracaktuar të pyetësorit (ang. Query module) për secilën SE. Tradicionalisht, makina e
kërkimit funksionon duke dërguar një merimangë (ang. spider) për të marrë sa më shumë
dokumente që të jetë e mundur. Pastaj një program tjetër i quajtur indeks (ang. Index) lexon
këto dokumente dhe krijon një indeks të bazuar në përmbajtjen e fjalëve në secilin dokument.
Çdo makinë kërkimi përdor gjithashtu një algoritëm të prodhuesit për të krijuar tregues të
cilët në mënyrë ideale mundësojnë kthimin e vetëm rezultateve domethënëse për secilën
pyetje të dërguar. Në përgjithësi, një motor kërkimi fillon me një grup adresash të
paracaktuara në Internet dhe i shkarkon ato. Për secilën faqe, ajo nxjerr lokatorin e burimit
unik – URL (ang. Uniform Resource Locator) të gjetur, në mënyrë që t'i ndjekë ato më vonë
në një mënyrë të specifikuar. Më pastaj indekson të gjitha fjalët dhe frazat, si dhe pozicionin
relativ të fjalëve me njëra-tjetrën. Përdoruesi më pas mund të kërkojë këtë indeks përmes
rezultateve të marra për një fjalë prezente, frazë ose kombinimi të fjalëve të veçanta në një
dokument në Ueb [11].
Pra, një cikël i punës së një makine të kërkimit fillon me përdoruesin, kur ai/ajo kërkon
kërkimin e ndonjë fjale në ueb përmes modulit të pyetësorit, dhe përfundon me përdoruesit
kur ai/ajo navigon në rezultatet e kthyera nga pyetësori.

5.2 Arkitektura e makinave kërkuese
Arkitektura e makinës kërkuese - SEA (ang. Search Engine Architecture), ashtu sikurse edhe
arkitekturat e softuerëve të tjerë, përdorët për të përshkruar sistemin në fjalë, në një nivel të
veçantë të abstraksionit. Pra, kur flasim për SEA, apo arkitekturën në këtë njësi, çdo herë
fjala është për arkitekturë softuerike, e jo, për atë fizike.
Kur flitet për termin arkitekturë softuerike apo arkitekturë e softuerit, megjithëse nuk ka
ndonjë marrëveshje universale për definicionin e saj, prapë se prapë, në aspektin e
përgjithshëm një arkitekturë softueri përbëhet nga komponentët e softuerit, interfejsat e
ofruar nga ata komponent, dhe relacionet ndërmjet tyre. Ndërsa një shembull i një arkitekture
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përdoret për të siguruar një standard për kërkimin e integruar dhe lidhjet e gjuhës së
komponentëve të teknologjisë, i njohur si UIMA (Unstructured Information Management
Architecture), dhe kjo përdorët për të definuar interfejsat e komponentëve që të thjeshtojë
shtimin e teknologjive të reja në sistemet që merren me tekste dhe me të dhëna të tjera të pastrukturuara [8].
Arkitektura e makinave të kërkimit është dizajnuar dhe krijuar për të siguruar që një sistem
do t’i plotësoj kërkesat ose qëllimet e aplikimit, dhe për shumicën e makinave të kërkimit në
ueb mund të thuhet se ato përdorin arkitekturën e centralizuar rrëshqitje-indeksim. Në
konceptin themelor këtë arkitekturë e kanë përdorur edhe makinat kërkuese ne ueb nga më
të parat si AltaVista, dhe deri këto më të reja si Google dhe Bing, ku nga ajo fillestare këto të
fundit janë avancuar me zhvillimin e teknologjisë duke shtuar komponentë të reja dhe të
avancuara të kërkimit dhe të renditjes.
Arkitektura e makinave kërkuese është e determinuar nga dy kërkesa kryesore, të cilat janë
edhe qëllimet primare të një makine kërkimi, si:
-

Efektiviteti (cilësia): Ne duam të jemi në gjendje të marrim mundësisht grupin më të
rëndësishëm të dokumenteve për një pyetje apo kërkesë. Prandaj, makinat e kërkimit
përdorin struktura të specializuara të të dhënave që janë optimizuar për rikthim të
shpejtë;

-

Efikasiteti (shpejtësia): Ne duam t’i procesojmë pyetjet nga përdoruesi sa më shpejt
që të jetë e mundur. Prandaj, makinat e kërkimit përpunojnë me kujdes tekstin dhe
ruajnë statistikat e tekstit që ndihmojnë në përmirësimin e rëndësisë së rezultateve
[8].

Meqenëse, cilësia dhe shpejtësia konsiderohen si dy kritere fondamentale të një SE-je,
atëherë duhet cekur se ekzistojnë edhe kritere të tjera të cilat i plotësojnë këto qëllime, e të
cilat lidhen me veçoritë kritike të një makinë të kërkimit. Tani në vijim është pasqyruar
përmes figurës 4, arkitektura e centralizuar e një makine të kërkimit në ueb.
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Figura 4. Arkitektura e centralizuar e një makine kërkimi në ueb [12]
Në një arkitekturë të centralizuar, siç është ajo e paraqitur në figurën sipër (Figura 4),
arkitektura përbëhet nga dy komponentë kryesore: - procesi i pyetësorit; dhe – procesi i
indeksimit. Procesi i indeksimit mund të ndahet gjithashtu në dy nën komponentët kryesore,
e të cilat janë: Rrëshqitësi dhe Indeksuesi [12].
Meqenëse arkitektura e centralizuar, apo ajo e bazuar në rrëshqitje (zvarritje) dhe në
indeksim, e njohur edhe vetëm si arkitektura e zvarritjes (ang. crawling architecture), po
përbëhet nga dy procese kryesore: procesi i pyetësorit dhe procesi i indeksimit, atëherë në
vijim kemi pasqyruar këto dy procese përmes skemave përkatëse në figurën 5 (Procesi i
indeksimit), gjegjësisht figurën 6 (Procesi i pyetësorit), si në vijim.
Në figurën 5, shihet se procesi i rrëshqitjes (zvarritjes) në ueb sipas arkitekturës rrëshqitëse
të makinave të kërkimit në ueb, kalon nëpër disa hapa deri tek indeksimi. Fillimisht marrja
e teksti ka për detyrë identifikimin e dokumenteve që janë të pranueshme gjatë kërkimit, dhe
ndërtimin e koleksionit me dokumente gjatë zvarritjes ose skanimit të Internetit. Pastaj
kalohet në hapin e transformimit të teksti, i cili ka për detyrë që të transformoj dokumentet
në termat e indeksit dhe në këtë term bëhet edhe ruajta e dokumentit në indeks dhe mund të
përdoret për kërkime. Ndërsa, krijimi i indeksit, ka për detyrë paraqitjen e tekstit të
transformuar dhe krijimin e indekseve ose strukturimin e të dhënave për të mundësuar
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kërkimin e shpejtë të tyre. Tek indeksi është bërë listimi i dokumenteve të strukturuara
përmes indekseve dhe në vijim ato veç se azhurnohen.

Mbajtësi i
dokumenteve

Krijimi i
Indeksit

Marrja e
tekstit
Email, ueb faqe,
lajme, memos,
letër, etj.

Indeksi
Transformimi
i tekstit

Figura 5. Procesi i indeksimit [8]
Ndërsa tek procesi i pyetësorit njëri nga komponentët themelor në këtë proces është interfejsi
i përdoruesit, i cili ka për detyrë që të mundësoj bashkëveprimin ndërmjet përdoruesit dhe
makinës së kërkimit duke transformuar pyetjet e përdorueseve në termat e indeksit për të
qenë të kuptueshme për kërkim në Internet nga makina kërkuese, dhe po ashtu, pas
përfundimit të kërkimit ky komponent bënë transformimin e rezultatit të indeksuar në termat
tekstual për t’i kuptuar përdoruesi. Pastaj, pjesë tjetër kryesore në këtë proces është renditja,
e cila ka për detyrë renditjen e pyetjeve të marra nga interfejsi i përdoruesi për t’i mundësuar
makinës kërkimin në Internet, si dhe pjesa tjetër evoluimi, ka për detyrë analizimin e kërkesës
me gjetjen, që të bëjë përzgjedhjen dhe renditjen e rezultateve duke u bazuar në kërkesat e
përdoruesve, si dhe analizimin e tyre me log-në e të dhënave. Tek pjesa e evoluimit përdorën
algoritme të caktuara për llogaritjen e relevancës apo rëndësisë së dokumentit. Secili nga këto
algoritme përdorë mënyrën e vetë të llogaritjes së peshës së relevancës sipas faktorëve që
përdoren më shpesh, siç janë: densitetin e fjalëve kyçe, linçeve, meta tagave, etj., dhe kjo
është një nga arsyet kryesore që makinat kërkuese të ndryshme japin rezultate të ndryshme
të kërkimit për të njëjtat fjalë kërkuese. Për të qenë sa më efikas, duke u bazuar në këto
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kërkime të gjitha makinat kryesore të kërkimit në mënyrë periodike bëjnë ndryshimin e
algoritmit të tyre, prandaj për ta mbajtur faqen e rangur lartë gjatë kërkimit, duhet që
vazhdimisht ta azhurnoni uebin tuaj sipas këtyre ndryshimeve duke u kujdesur në mënyrë të
përhershme që të aplikohen përpjekjet e optimizimit të makinave kërkuese – SEO.

Mbajtësi i
dokumenteve

Interfejsi i
përdoruesit

Rënditja

Indeks
Log-u i të
dhënave

Evoluimi

Figura 6. Procesi i pyetësorit [8]
Përmes figurave të më sipërme (Figurës 5 dhe Figurës 6) pasqyruam dy pjesë kryesore të
arkitekturës së makinave kërkuese të bazuar në modelin zvarritës (ang. Crawler model), i cili
është modeli më i përdorur në arkitekturën ndërtuese softuerike të shumicës së makinave
kërkuese në Internet. Përmes kësaj është pasqyruar procesi i punës së indeksimit, që aplikohet
tek kjo arkitekturë e makinave të kërkimit, si dhe është pasqyruar procesi i punës për këtë
arkitekturë tek pjesa e pyetësorit apo procesi i pyetësorit (ang. query process). Dhe kjo ndarje
është bërë për të qenë më i thjeshtuar koncepti bazikë i arkitekturës së makinave të kërkimit
në ueb. Tani, në vijim është paraqitur skema e përgjithshme e arkitekturës së makinës
kërkuese (Figura 7) ku, kjo skemë paraqet arkitekturën e funksionimit të një makine kërkuese
në Internet, duke filluar nga përdoruesi, e deri tek kërkimi në Internet, dhe kthimin e
informacioni të kërkuar, tek përdoruesi.

27

Figura 7. Arkitektura e makinës kërkuese në formën e përgjithshme [13]
Meqenëse, gjatë marrjes së informacioneve në Internet nga një makinë kërkimi, dhe ofrimit
të atyre informacioneve tek përdoruesi, e rëndësishme është renditja e rezultateve të gjetura
apo rangimi, si dhe renditja e faqeve sipas rëndësisë, atëherë duhet cekur se SE-të përdorin
algoritme të caktuara për t’i realizuar në mënyrë efikase këto qëllime. Dhe nga shumë
studiues të makinave kërkuese në ueb përmes rrëshqitjes, Renditja (ang. Ranking)
konsiderohet si zemra e një makine kërkuese, prandaj ekzistojë algoritme se si duhet të bëhet
kjo renditje e faqeve nga makina e kërkimit në ueb. Autorët Yuwono dhe Lee [14] në vitin
1996 propozuan tre algoritme të renditjes, sipas të cilëve duhet të bëhet renditja e
dokumenteve në ueb gjatë kërkimit, e të cilat janë: përhapja boleane, përhapja vektoriale, dhe
ajo e më të cituarave.
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Përveç këtyre, ekzistojnë edhe mënyra të tjera të renditjes së faqeve, të cilat funksionojnë
mjaft mirë, p.sh. WebQuery, lejojnë shfletimin e faqeve në Internet, ku algoritmi i tyre
bazohet në atë se sa është e lidhur çdo faqe në Internet, dhe ky algoritëm njihet si Rangu i
Faqes (ang. PageRank), dhe përdorë ekuacionin e definuar për këtë qëllim ekuacionin (1), si
në vijim:
𝑛

𝑃𝑅(𝑎) = 𝑞 + (1 − 𝑞) ∑ 𝑃𝑅(𝑝𝑖 )/𝐶(𝑝𝑖)

(1)

𝑖=1

ku: PR(a) – renditja e faqeve apo rangimi faqeve; a – faqja që duam ta renditim; q –
probabiliteti që faqja të arrihet; i – numri i faqeve dhe i merr vlera nga 1 deri në n; dhe C- nr.
i lidhjeve të faqeve të tjera me faqen aktuale a.
Renditja e faqeve gjatë kërkimit sipas algoritmit për renditje “PageRank” ka për detyrë
renditjen e faqeve të Internetit sipas prioritetit të rangimit, gjatë kërkimit të tyre nga makina
kërkuese.
Në këtë njësi, deri me tani kemi elaboruar arkitekturën funksionale të makinave kërkuese në
ueb, si përmes sqarimeve të funksioneve të tyre të ndërlidhura, ashtu edhe përmes skemave
dhe bllok-diagrameve të kësaj arkitekture. Tani në vijim do të ndalemi në arkitekturën e dy
platformave të makinave të kërkimit në ueb, të cilat konsiderohen edhe si makinat kërkuese
në ueb me përdorim më të gjerë në kohët e fundit, dhe ato janë edhe objekt krahasimi në
punimin tonë, të cilat i kemi përmendur disa herë deri me tani në këtë punim diplome, e ato
janë: Google dhe Bing.

5.2.1 Arkitektura e makinës kërkuese Google
Makina kërkuese Google, si një nga makinat që përdorët më së shumti për kërkime në
Internet, është një SE që është dizajnuar për të qenë një makinë kërkuese e shkallëzuar në
ueb, e veçanërisht është dizajnuar që të jetë si e tillë edhe me struktura shumë të mëdha të
dhënash, dhe ajo ka pësuar përmirësime sipas zhvillimit të teknologjisë që nga fillimi i saj,
dhe vazhdon ta bëjë një gjë të tillë akoma.
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Makina kërkuese Google funksionon në atë mënyrë duke bërë përdorimin efikas të hapësirës
së ruajtjes (ang. Storage space) së të dhënave kërkuese për të ruajtur indeksin e faqeve apo
dokumenteve gjatë kërkimit. Dhe, gjithashtu në strukturën e saj ndërtuese është bërë
optimizimi i strukturës së të dhënave për të pasur një qasje sa më efikase dhe sa më të shpejt
të gjetjes së informacioneve të duhura. Google si makinë kërkuese e avancuar dhe shumë e
përdorshme në tërë botën, si qëllim kryesor ka sigurimin e rezultateve të kërkimit me një
cilësi shumë të lartë mbi zhvillimin dhe rritjen e shpejt të rrjetit global – Internet. Për të qenë
një ndër top makinat kërkuese në ueb, Google përdor një numër të madh të teknikave, si:
renditjen e faqeve sipas rëndësisë, spirancën e tekstit (ang. anchor text), dyqanin e
informacionit, etj., për të pasur një kërkim kualitativ. Dhe ashtu siç kemi përmendur edhe më
herët në njësinë paraprake, Google është një arkitekturë e mbledhjes apo koleksionimit të
faqeve të Internetit, indeksimit të tyre, si dhe arkitekturë që përdorë pyetësor kërkimi në to,
si dhe është marr në konsideratë edhe shkalla e rritjes së Ueb-it dhe ndryshimet teknologjike
të vazhdueshme.
Atëherë, për të përshkruar më mirë strukturën funksionale të ndërtimit dhe të funksionalitetit
të makinës kërkuese Google është krijuar një skemë e arkitekturës së kësaj makine, e cila
është e përbërë nga disa bllok-diagrame kryesore dhe të përgjithshme, që paraqesin edhe
funksionet fondamentale të funksionimit të Google-të.
Në vijim në figurën 8, është paraqitur arkitektura e përgjithshme e makinës kërkuese Google,
e cila pasqyron edhe funksionin bazikë të saj, gjatë kërkimit në Internet.
Kur flasim për Google, ne nuk flasim thjesht për një makinë kërkimi në ueb, sepse Google
ofron dhe mundëson kërkimin e përgjithshëm në internet dhe atë sipas vetive të veçanta dhe
gjatë kërkimit përveç kërkimit tekstual përmes saj sigurojmë edhe gjëra të tjera shumë të
rëndësishme, si: citatet, kuptimet llogaritjet, konvertimet, etj. Po ashtu, ajo siguron
analizimin e frekuencave të termeve të kërkimit, si dhe mbanë të dhënat e indeksuara dhe ato
të pa indeksuara. Si makinë kërkuese e shkallëzueses ajo është shkallëzuar me zhvillimin e
hovshëm të teknologjisë duke poseduar veti të avancuar, ku tani ajo ka shumë veti të avancuar
për kërkim, duke poseduar me dhjetëra e dhjetëra opsione të kërkimit. Vlenë të theksohet se
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përveç vetive normale të saj, ajo posedon edhe shumë të tjera të avancuar, si: patenta,
përkthimi i gjuhës, etj. Për detaje më të hollësishme për vetit e avancuar të makinës kërkuese
Google lexo njësinë 5.1 dhe 5.2, ku është bërë edhe krahasimi ndërmjet Google dhe Bing.

Figura 8. Arkitektura e makinës kërkuese Google
Ashtu siç po shihet edhe në figurën 8, në arkitekturën e makinës kërkuese Google, serveri i
URL-ve dërgon listat e URL-ve që duhet të merren nga rrëshqitësi, ku rrëshqitësi shkarkon
faqet sipas listës dhe i dërgon ato faqe në serverin e dyqanit, ku pastaj në serverin e dyqaneve
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kompresohen faqet dhe i ruan ato në depo (repozitor). Secila ueb faqe ka një numër të
asociuar për identifikim, e njohur si numri identifikues i dokumentit (docID), i cili caktohet
sa herë që një URL e re shpërndahet nga një faqe në Internet. Atëherë indeksi kryen
funksionin e indeksimit, dhe ai lexon depon, dokumentet e pakompresuara, dhe i analizon
ato. Pastaj secila faqe është konvertuar në një set të ndodhive të fjalëve të quajtur hits, ku
këto hits përmbajnë informacione rreth një fjale, si: pozita në dokument, përafrimi i
madhësisë së fontit, dhe kapitalizimi. Pastaj indeksi i shpërndan këto hite në një grup të
njohur si barrela, dhe krijon një indeks të sortimit të pjesshëm përcjellës. Ajo grumbullon të
gjitha lidhjet në çdo faqe në internet dhe ruan informacione të rëndësishme rreth tyre në një
fajll spirance. Fajlli i spirancës përmban informacione rreth asaj se që tregon se si janë lidhjet
e tekstit. Pas kësaj, zgjedhësi i URL-së, lexon fajllat e spirancës dhe i konverton URL-të
relative në URL absolute dhe i kthen në docID. Ai e vendos tekstin e spirancës në indeksin
pasues, i shoqëruar me docID. Pastaj, ajo gjeneron një bazë të dhënash të linçeve për ruajtjen
e linqeve dhe docID-ve. Baza e të dhënave përdoret për të llogaritur renditjen e faqeve për të
gjitha dokumentet. Pastaj, sortuesi i merr barrelat dhe i strehon ato me anë të ID-së së fjalëve,
në vend të docID-së, në mënyrë që të gjeneroj indeksin e kthyer. Gjithashtu, sortuesi prodhon
një listë të ID-ve të fjalëve dhe setet e jashtme në indeksin e kthyer. Pastaj një program i
caktuar e merr këtë listë së bashku me leksikun e prodhuar nga indeksuesi dhe gjeneron një
leksik të ri, i cili do të përdorët nga kërkuesi. Kërkuesi ekzekutohet nga një Ueb server dhe
përdorë leksikun e krijuar më parë, së bashku me indeksin e kthyer dhe me renditjen e faqeve,
për t’iu përgjigjur pyetjeve [6].

5.2.2 Arkitektura e makinës kërkuese Bing
Makina kërkuese Bing është një makinë e cila erdhi në përdorim si pasuese e Kërkimit të
Drejtpërdrejt (ang. Live Search) dhe kërkimit MSN, e cila u sigurua nga kompania gjigante
e prodhimit të softuerëve – Microsoft14. Kjo makinë është krijuar duke përdorur teknologjinë
semantikë. Gjatë kërkimit Bing, si makinë e avancuar kërkuese mban një imazh të terrenit
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dhe e azhurnon atë çdo ditë. E rëndësishme tek kjo makinë kërkimi është ajo se informacioni
i faqes së palës së tretë, mund të përdoret duke përdorur pamje të zgjeruar. Përveç tjerash
Bing në kërkim në ueb siguron edhe kërkimin e formateve video dhe imazhe me një cilësim
të rregullueshëm, dhe gjatë kërkimit përdor filtra dhe operatorë të avancuar. Sikurse dhe
Google, edhe Bing, ofrohet në gjuhë të ndryshme bazuar në lokacione apo regjione, a shtete
të ndryshme të Botës. Si platformë, Bing është i integruar me Hotmail15, Facebook, etj.
Makina kërkuese Bing renditje e faqeve në internet e bënë duke u bazuar në përmbajtjen e
ueb faqeve, numrin dhe cilësinë e ueb faqeve të cilat janë të lidhura me faqen e juaj dhe
rendësin e përmbajtjes së ueb faqes suaj me fjalët kyçe. Ndërsa strategjia e punës së kërkimit
në ueb tek kjo makinë kërkuese, të cilës Microsoft nuk i referohet si makinë kërkuese (ang,
search engine) por si makinë e vendimmarrjes (ang. Decision engine), është e bazuar në dy
koncepte kryesore, e të cilat janë relevanca (ang.Relevancy) dhe distanca e klikimit (ang.
Click distance).
Relevanca, si një nga faktorët më të rëndësishëm në konceptin e funksionalitetit të makinës
kërkuese Bing, gjatë kryerjes së punës së saj në kërkim, ka për qëllim që për përdoruesin e
saj të siguroj informacionet më të rëndësishme duke përdor frekuencën me të cilën fjalët kyçe
në një kërkim shfaqen në analizuesin e ueb faqeve. Fillimisht, idetë e numrave identifikues
unik të heshave – ID Hash (ang. Hash IDs) gjenerohen për çdo fjalë kyçe në kërkim dhe ato
vendosen në një tabelë të frekuencës së fjalëve, e cila përmban dhe ruan numrin identifikues
të fjalës – hash ID-në, fjalën ose frazën, pastaj dokumentet. Nëse përdoruesi bënë pyetje me
dy fjalë, atëherë Bing kalkulon tre rezultatet të kërkimit, dhe atë kështu, të parën me fjalën e
parë, të dytën me fjalën e dytë, dhe të tretën me të dy fjalët, dhe numri më i madh i përsëritjeve
të këtyre fjalëve në dokument, do të konsiderohet si dokumenti me relevancën më të madhe
për makinën kërkuese Bing. Për ta sqaruar më mirë relevancën që përdor Bing, le të themi se
kemi kërkuar në Bing përmes fjalisë “Ismail Kadare”. Atëherë Bing në kërkimin e saj kërkon
përsëritjen e dokumenteve me fjalën “Ismail”, pastaj kërkon përsëritjen e dokumenteve në
Internet me fjalën “Kadare”, dhe kërkon me komplet emrin dhe mbiemrin “Ismail Kadare”,
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dhe ueb dokumenti me numrin më të madh të përsëritjes renditet i pari sepse ka relevancën
më të madhe, si në tabelën në vijim (Tabela 2). Ky është vetëm një shembull me të dhëna jo
reale, vetëm sa për ta sqaruar konceptin funksional të relevancës tek kjo makinë kërkuese.
Shembull i llogaritjes së relevancës nga Bing SE
ID Hash

Fjala / Fjalia

Dokumenti 1

Dokumenti 2

Dokumenti 3

32

Ismail

16

14

9

31

Kadare

17

13

19

30

Ismail Kadare

18

7

3

Pra, sipas këtyre të dhënave që po shihen në tabelën 2, relevancën më të madhe e ka
dokumenti 1 me ID Hash 30, sepse përsëritja është më e madhe 18 nga 7 dhe 3, dhe dallimi
më dokumentet 2, respektivisht 3 është më tepër se dy fish, respektivisht 6 fish.
Si pjesë e rëndësishme arkitekturës së makinës kërkuese Bing, përveç relevancës, është edhe
distanca e klikimit, i cili është një koncept i rendësish gjatë kërkimit në ueb, dhe që së bashku
me relevancën përdorën për t’i renditur ueb faqet e analizuara në kërkim. Distanca e
klikimeve paraqet numrin e klikimeve të nevojshme për të hyrë në një përmbajtje të caktuar
në një faqe në internet, e kjo do të thotë se sa më i vogël numri i klikimeve të nevojshme për
të arritur faqen e gjetur, aq më e shpejt është mundësia e përmbajtjes dhe për ta llogaritur dhe
rregulluar distancën e klikimit, Bing bën hynë në thellësinë e vetive të URL-së. Kështu gjatë
kontrollit të thellësisë së URL-së, Bing vepron në atë mënyrë që sa më e gjatë që të jetë
thellësia për të hyrë në përmbajtjen e faqes aq ma e vogël është rëndësia për renditjen e asaj
faqeje në rezultatet e renditura nga Bing.

5.3 Roli, rëndësia dhe optimizimi i makinave kërkuese
Po të ndalemi dhe të analizojmë vetëm atë për të cilën kemi folur deri me tani në këtë punim
të temës master, për makinat e kërkimit, atëherë shihet qartë se sot makinat e kërkimit në ueb
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luajnë një rol shumë të rëndësishëm si në jetën e përditshme personale të popullsisë kudo në
botë për gjetjen dhe marrjen e informacioneve në Internet, ashtu edhe në jetën shkollore,
studimore, universitare, akademike, profesionale, etj.
Duke u nisur nga fakti se WWW ka pësuar një rritje drastike në dy dekadat e fundit, ku dhe
numri i informacioneve në Internet të postuara nëpër ueb server të ndryshëm është miliona e
miliona i informata i madh, dhe kjo rritje vetëm sa rritet çdo dit. Pastaj, në aspektin e të bërit
biznes, ose biznesi online po rritet për çdo ditë, si marketingu, ashtu shitja përmes internetit,
e shumë e shumë të tjera. Prandaj sot, as që mund të mendojmë se mund të gjejmë
informacionin e duhur në Internet duke i përjashtuar makinat e kërkimit në ueb. Kjo tregon
edhe faktin se çfarë roli të rëndësishëm kanë në jetën tonë këto makina aktualisht, dhe sa të
rëndësishme janë ato.
Meqenëse biznesi në Internet është duke u shumëfishuar, dhe rëndësia e tij rritet përmes
reklamacionit, sot kur të kërkoni një informacion të caktuar në Internet për bizneset është më
rëndësi që rangimi i faqeve të tyre të jetë sa më në krye të kërkimit nga cilado makinë
kërkuese që përdorët nga përdoruesit, për këtë qëllim bizneset po i kushtojnë një rëndësi të
madhe optimizimit të ueb faqeve të tyre me rregullat e makinave kërkuese. Pra, optimizimi i
makinës kërkuese SEO (ang. Search engine optimization) është një tërësi e rregullave për të
optimizuar ueb faqen e juaj dhe për të përmirësuar renditjen e faqes suaj në makinat e
kërkimit. Duke përdorur SEO, ne kemi përzgjedhur një mënyrë të shkëlqyeshme për të rritur
cilësinë e ueb faqes sonë, duke e bërë atë më miqësore për përdoruesit, më të shpejtë dhe më
të lehtë për të kërkuar apo kaluar nëpër te.
Optimizimi i makinave të kërkimit - SEO është praktika më e mirë që përfshin strategjitë e
duhura, teknikat e fuqishme dhe metodat e duhura të cilat janë përdorur për të rritur sasinë e
përdoruesve në ueb faqe duke marrë një vendosje të rangut të lartë në faqen e rezultateve të
kërkimit të një makine të kërkimit, duke përfshirë kërkimin e makinave më të larta, si Google,
Bing, e të tjera [15].
SEO është metodë që i mundëson zhvilluesve të uebit që të rrisin vizualitetin e kërkimit në
uebin e tyre dhe ta bëjnë uebin e tyre të dukshëm për makinat e kërkimit në ueb, si dhe
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mundësin e renditjes së saj në nivel më të lartë të listës së rezultateve të kërkimit nga SE-të.
Kjo mund të synojë lloje të ndryshme të kërkimit, si kërkimin e imazhit, video, kërkimin
specifik biznesor, kërkimin akademik, etj. Po ashtu ajo mundëson edhe analizimin e
marketingut në ueb duke krahasuar atë se cilët kërkime preferohen nga përdoruesit e uebit,
apo cilat makina kërkimi preferohen më tepër për kërkime të caktuara. Optimizimi i një faqe
në internet mund të përfshijë redaktimin e përmbajtjes së uebit, HTML-në, dhe kodifikimi i
lidhur me rritjen e rëndësinë së saj duke përdorur terma kyç e specifike, si dhe largimin e
pengesave gjatë procesit të indeksimit nga motorët e kërkimit.
Optimizimi i uebit përmes teknikave SEO nënkupton optimizimin e kodit të ueb faqes, që
përfshinë: tagun e titullit dhe tagjet e tjera, lidhjet e brendshme, densitetin e fjalëve kyçe,
faqen e hartës, etj., dhe këto janë të njohura si On Page SEO. Ndërsa optimizimet e tjera që
kanë të bëjnë me linçet për kthim prapa janë të njohura si Off Page SEO.
Deri me tani është bërë përshkrimi i duhur dhe i domosdoshëm për kuptueshmërinë e
makinave të kërkimit në ueb, për strukturën funksionale të tyre, në aspektin themelor dhe të
përgjithshëm, si dhe rendësin e përdorimit të tyre në ditët e sotme. Pastaj në veçanti është
shtjelluar funksionaliteti dhe arkitektura e dy platformave ndër më të përdorshmet aktualisht
në botë, atë Google dhe Bing, si dhe optimizimi i makinave të kërkimit. Ndërsa, nga ana tjetër
është shtjelluar edhe literatura e ngjashme e hasur në Internet lidhur me lëmin e makinave të
kërkimit në ueb dhe arkitekturën e tyre. Tani në njësit në vijim do t’i paraqesim krahasimet
e këtyre dy makinave dhe rezultatet e fituara me anë të testimit dhe anketimit, për të parë se
cila ka epërsi ndaj tjetrës, dhe në çfarë aspekti i posedojnë përparësit apo mangësitë.
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6

REZULTATET

Në këtë njësi është bërë analizimi i rezultateve të arritura deri me tani për makinat kërkuese
në ueb, për Google dhe për Bing, me qëllim krahasimi. Fillimisht është analizuar aspekti
funksional i këtyre dy makinave kërkuese, duke marr në shqyrtim krahasimin ndërmjet vetive
funksionale që kanë këto makina kërkimi. Më pastaj është bërë një krahasim dhe një analizë
e këtyre dy makinave sipas dy vetive më të rëndësishme që kanë makinat e kërkimit në ueb,
sipas shpejtësisë dhe saktësisë në kthimin e informacionit të kërkuar. Dhe në vijim, po ashtu
është bërë edhe krahasimi i platformës Google kundruall asaj Bing, dhe arkitektura përbërëse
e tyre. Dhe, krejt në fund të kësaj njësi është elaboruar edhe analiza e përdorimit të tyre tek
një grup i studentëve, ku rezultatet janë përfituar nga një anketë online përmes Internetit, e
realizuar për qëllime statistikore.

6.1 Krahasimi i vetive funksionale të makinave kërkuese Google dhe Bing
Për të krahasuar makinën e kërkimit Google me atë Bing, le t’i shqyrtojmë fillimisht disa nga
vetitë funksionale të tyre. Pra, me këtë rast do të bëjmë krahasimin ndërmjet këtyre dy
makinave kërkuese në ueb përmes vetive që posedojnë dhe ofrojnë ato, si për kërkim, ashtu
edhe për përdorim nga aspekti i përdoruesve të tyre.
Fillimisht, le të flasim për vetit e avancuara të makinës kërkuese Google, të cilat janë shtuar
që prej themelimit të saj, e më pastaj për ato të makinës kërkuese në ueb Bing. Vetëm të
cekim se Google ka pasur një rritje të madhe që nga themelimi i saj dhe për këtë rol të
rëndësishëm kishte edhe mënyra jo e komplikuar e dizajnit të saj, d.m.th. dizajni i thjeshtë i
saj, këtë e themi edhe për arsye se në dizajnin e saj kemi dy buton kryesor: Google Search –
për të filluar kërkimin, dhe butonin me një mesazh tërheqës, siç është butoni “Unë po ndihem
me fat (ang. I’m feeling lucky)”, i cili buton e dërgon përdoruesin drejtpërdrejt në rezultatin
e parë të kërkimit.
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Ashtu siç kemi cekur edhe tek njësia e më sipërme 3.2.1 Arkitektura e makinës kërkuese
Google, se kërkimi dhe renditja e gjetjeve gjatë kërkimit sipas rëndësisë së informacioneve
në Google realizohet në algoritmin PageRank, dhe kjo makinë mundëson edhe kërkimin sipas
specifikave të caktuara, edhe sipas formateve të fajllave të caktuar, ku si e rëndësishme
përveç dokumenteve që ajo merr, konsiderohen edhe marrja e citateve, dhe gjërave të tjera
që kanë të bëjnë me impaktin dhe rendësin e dokumentit që posedon. Si makinë kërkuese në
Internet e rëndësishme, ajo mbanë një seri ueb faqesh të lokalizuara dhe është e lidhur me
kërkimin e gjerë global.
Tani le t’i rendisim disa nga vetitë e avancuara të makinës kërkuese në ueb Google, sipas
[16], e të cilat janë:
a. Vetitë e përgjithshme – janë funksionale në natyrë, të cilat përmbajnë një lidhje
përcaktuese për eksplorime maksimale përfshirë argumentet e fjalorit, duke tentuar
që të jap sa më shumë rezultate që të jetë e mundur. Madje ajo jep rezultate edhe për
pyetjet e gabuara ose të shkruara gabimisht dhe shumë më tepër;
b. Google implementon “Renditja me afat (ang. Term ordering)” - që do të thotë se
termat më të saktë kanë një kthimin më të mirë në rezultat në rezultatet e kërkimit;
c. Vetia “Unë po ndihem me fat” – kjo veti anashkalon rezultatet e pyetjes, duke
naviguar përdoruesin drejtpërdrejt tek rezultati i parë i kërkimit;
d. Copëza të pasura (ang. Rich snippets) – është një skematikë e zgjeruar e markimit
dhe është dhënë për destinacionin apo lokacionin e faqeve;
e. Të gjitha fjalët (ang. All these words) – kjo mundëson specifikimin e fjalëve që
dëshironi në rezultatet e kërkimit tuaj, që d.m.th., se këtu duhet të shkruani fjalët e
rëndësishme të informacionit tuaj të nevojshëm. Kjo është një veti e avancuar e
kërkimit, i cili rezulton në kërkim të rezultateve që përmbajnë fjalët e specifikuara;
f. Fjalë ose frazë e saktë – kjo mundëson specifikimin e fjalëve të kërkuara në thonjëza,
ku më pastaj do t'i japë rezultatet me këto fjalë të përcaktuara;
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g. Ndonjë prej këtyre fjalëve - në këtë veçori ne specifikojmë fjalët e nevojshme me një
ndarës "OR". Pastaj ajo do të japë rezultate me përmbajnë e informacionit;
h. Asnjë nga këto fjalë - ndonjëherë ne duam të përjashtojmë disa rezultate për të marrë
rezultate më të rëndësishme. Kjo mund të arrihet duke vendosur "-" para rezultateve;
i. Numrat që variojnë prej-deri - me ndihmën e kësaj veçorie do të ishim në gjendje të
rangimin e numrave. Kjo veçori është e dobishme për të kërkuar informacione që
lidhen me periudhën kohore, çmimet e produkteve të ndryshme etj.;
j. Gjuha - Google mundëson të gjejmë faqet në gjuhën tonë të nevojshme. Kjo siguron
më shumë fleksibilitet për të kuptuar informacionin e kërkuar;
k. Regjioni - duke përdorur Google mund të gjejmë faqet e publikuara në një rajon të
caktuar. Kjo zvogëlon përpjekjen tonë për të gjetur informacionin në një farë mase;
l. Përditësimi i fundit - duke përdorur këtë veçori mund të gjejmë faqet të cilat
azhurnohen brenda kohës së caktuar;
m. Faqe ose Domeni - në këtë veçori të Google mund të specifikojmë faqen (ang. site)
ose domenin (ang. domain) e kërkuar si p.sh.: oracle.com, stackoverflow.com etj.;
n. Kushtet e shfaqjes (ang. Terms appearing) - me këtë karakteristikë ne mund të
kërkojmë terma në të gjithë faqen, adresën e internetit ose lidhjet me faqen që po
shikojmë;
o. Niveli i leximit - me këtë mund të marrim rezultatet e kërkimit në një nivel leximi
ose të vëzhgojmë informacionin e nivelit;
p. Kërkimi i sigurt - Google lejon të bllokojë pamjet e pasakta ose të paqarta nga
rezultatet e kërkimit. Kjo veçori ndihmon për të shmangur shumicën e informacionit
të vjetra;
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q. Lloji i fajllit - kjo veçori lejon të specifikoni llojin e dokumenteve që dëshirojmë të
marrim si rezultat i kërkimit, si p.sh.: ne mund të specifikojmë llojet e fajllave si pdf,
ppt, jpg, etj.;
r. Të drejtat e përdorimit - kjo veçori lejon të gjeni faqet e kërkimit të cilat janë pa
pagesë për t'u përdorur nga vetë ju;
Përmes pikave a deri në r kemi pasqyruar 18-të vetitë kryesore funksionale të avancuara të
makinës kërkuese Google.
Tani le të shtjellojmë edhe vetitë funksionale të avancuar të makinës kërkuese Bing, në
mënyrë që përmes tyre të bëjmë krahasimin e këtyre dy arkitekturave të funksioneve të
avancuara të makinave kërkuese në ueb.
Kur flasim për makinën kërkuese Bing, është e rëndësishme që fillimisht të cekim se kjo
makinë është krijuar duke përdorur teknologjinë semantik16. Kjo makinë kërkimi përmban
katalogun e propozimeve të kërkimit kur pyetësorët janë futur në kërkues dhe përmban edhe
një listë të kërkimeve të lidhura. Çka e bënë dalluese këtë makinë kërkimi nga të tjerët është
edhe fakti i mbajtjes së një imazhi të terrenit dhe azhurnimi i tij i përditshëm, si dhe mundësia
e kërkimit të imazheve dhe videove me një cilësi të rregullueshëm. Përveç këtyre duhet
theksuar se makina kërkuese Bing ofrohet në gjuhë të ndryshme sipas lokacionit apo regjionit
të përdoruesit, dhe gjatë kërkimit përdorë filtra të avancuar, si dhe është i integruar në
Hotmail17 dhe në rrjetin social Facebook18.
Tani le t’i rendisim disa nga vetitë e avancuara të makinës kërkuese në ueb Bing, sipas [16],
e të cilat janë:
a. Bing mbështetë reklamat - bazuar në preferencën e pajisjes;

16

Teknologjia semantik - është një set i metodave dhe veglave që mundësojnë mjete të avancuara për
kategorizimin dhe procesimin e të dhënave si dhe për zbulimin e marrëdhënieve brenda grupeve të ndryshme
të të dhënave.
17
Hotmail – Shërbim online dhe falas për dërgimin dhe pranimin e postës elektronike – https://login.live.com
18
Facebook – Rrjetë social - https://www.facebook.com/
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b. Variablat e reja të tekstit dinamik - nëse teksti dinamik i shtohet URL-së, atëherë
specifikon URL-në e destinacionit se çfarë të përdorni në varësi të faktit nëse pajisja
është mobile, apo jo;
c. Opsionet e reja të rregullimit të ofertës - kjo veçori tani përfshin rregullimin negative
të ofertës, ndryshim në sferat e rregullimit të ofertave etj.;
d. Zgjatjet e lidhjeve të faqes në nivelin e grupit të reklamave - kjo veçori mund të jetë
e dobishme për tejkalimin e shtesave të lidhjeve të faqes;
e. Grafiku shpërndarës i fjalëve kyçe - kjo veçori ju lejon të afishoni grafikisht
informacionin e fjalës kyçe. Me këtë ne mund të gjejmë largësi dhe të rafinojmë në
rajonet problematike në një mënyrë më të shpejtë;
f. Ndryshimi i historisë së grafikut - duke përdorur këtë veçori mund të kemi një
marrëdhënie midis veprimeve dhe performancës;
g. Tabi i mundësive të përmirësuara – tani, Tab i mundësive në Bing është përmirësuar
në atë mënyrë që po ofron filtrim dhe jep më shumë sugjerime për fjalët kyçe;
h. Paraqitja e hartave bing - kjo veti është dhënë për së pari herë për Windows 8.1.Ku
kjo veti i jep përdoruesit një interfejs më realiste me imazhe tre dimensionale;
i. Faqja zero - kjo veti zgjidh një pyetësor kur përdoruesi është duke hyrë në të, duke
paraqitur lidhjet, të dhëna dhe veprime në kalim përpara se të shfaqen rezultatet;
j. Licenca - kjo veçori shoqërohet me kërkimin e figurave në Bing. Kjo rezulton me
imazhe, të cilat janë dhënë në domenin publik, e që janë të kufizuara, etj.;
k. Kërkimi vizual - kjo veti e re e Bing-të na lejon të marrim informacionin për gjëra të
ndryshme me ndihmën e imazheve të tyre.
Përmes pikave a deri në k, kemi pasqyruar 11-të vetitë kryesore funksionale të avancuara të
makinës kërkuese Bing.
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Ndërsa tani për të pasur një pasqyrë më të qartë dhe më realiste të krahasimit të vetive
funksionale të makinës kërkuese Google dhe asaj Bing, është përpiluar një tabelë (duke u
bazuar në të dhënat e një studimi për disa makina të kërkimit në ueb [16]) me disa veti, dhe
kjo tabelë (Tabela 3) në vijim pasqyron ngjashmëritë dhe dallimit ndërmjet këtyre dy
makinave të kërkimit në Internet.
Ngjashmëritë dhe dallimet në vetitë e makinave kërkuese: Google dhe Bing
Nr.

Vetitë

Google

Bing

1

Gjuha

√

√

2

Kërkimi i sigurt

√

3

Faqja dhe domeni

√

√

4

Kërkimi vizual

√

√

5

Grafiku i shpërndarjes së fjalëve kyçe

6

Tabi i mundësive

√

√

7

Kërkimi i drejtpërdrejt

√

√

8

Asistenti i kërkimit

√

√

9

Paralajmërimet këshilluese të faqes

√

√

10

Kërko majmunin

√

11

Standardet semantike të uebit

√

12

Renditja me afat

√

13

Unë po ndihem me fat

√

14

Copëza të pasura

√

√

√
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15

Kushtet e shfaqjes

√

16

Të gjitha fjalët

√

17

Kërkimi universal

√

√

18

Kërkimi i temave popullore

√

√

19

Kërkimi në multi terma

√

√

20

Rezultatet e kufizuara të kërkimit

√

21

Variacionet e tipave të kërkimeve

√

22

Vizita përmes & kohëzgjatja e saj

√

23

Popullariteti i klikimit

√

24

Palëvizshmëria

√

√

25

Kërkimi i SHPEJT dhe Transferi

√

√

26

Interfejsi i mençur

√

√

27

Strukturore në natyrë

√

√

28

Reklamat e banerëve

√

√

29

Gjuha e nënkuptuar për kërkim

√

30

Ri-shkrimi automatik

√

√

31

Kërkimi boolean

√

√

32

Operatori Renditje

√

33

Kthimi i kërkimit të avancuar

√

√

√
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34

Investigatori i URL-ve

√

35

Vënia e theksimit

√

√

Ashtu siç po shihet edhe vizualisht në tabelën më sipër (Tabela 3), me disa veti, si p.sh.:
siguria në kërkim, renditja me afat, popullariteti i klikimit, etj., Google ka epërsi ndaj Bing
gjatë kërkimit në Internet. Ndërsa nga ana tjetër edhe Bing me vetinë: grafiku i shpërndarjes
së fjalëve kyçe, ka epërsi ndaj makinës kërkuese Google. Duhet theksuar se këto vetëm
paraqesin gjendjen e këtyre dy makinave deri në vitin 2015, dhe që nga ajo kohë që të dyja
kanë pasur ngritje në zhvillimin e tyre.

6.2 Krahasimi sipas precizitetit dhe kthimit të informacionit
Krahasimi i makinave kërkuese Google dhe Bing, mund të bëhet në dimensione të ndryshme,
si në aspektin, e vetive funksionale (gjë që u bë në njësinë paraprake 5.1), ashtu edhe në
aspektin e dizajnit, si në aspektin e shpejtësisë, sigurisë, saktësisë apo precizitetit.
Në punimin me titull “A Comparative Study of Google and Bing Search Engines in Context
of Precision and Relative Recall Parameter” [4], autorët e tij, bënë një studim krahasimi
ndërmjet Google dhe Bing, në kontekstin e precizitetit apo saktësisë dhe atë të parametrit
relativ Recall. Ne duke u bazuar në eksperimentet dhe studimet e tyre kemi marr një pjesë të
saj dhe kemi analizuar këto dallime ndërmjet këtyre dy makinave të kërkimit në ueb.
Në këtë studim janë marr 15 pyetje, të ndara në tre grupe A, B, dhe C, me nga pesë pyetje, ku
grupi i parë ka pyetje të thjeshta me një fjalë të renditura nga P-A.1 deri në P-A.5, grupi i
dytë pyetje të thjeshta me multi fjalë, të renditura nga P-B.1 deri në P-B.5, dhe grupi i tretë
pyetje komplekse me multi fjalë, të renditura nga P-C.1 deri në P-C.5, për më shumë detaje
shiko në fund të punimit tek pjesa Shtojca (Shtojca I). Me këtë rast është bërë krahasimi i
Google me Bing në aspektin e saktësisë apo precizitetit (ang. Precision), për 15 pyetjet e
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cekura më lartë. Dhe preciziteti është llogaritur, apo definuar sipas formulës në vijim
ekuacioni (2), formulës për precizitet: [4]
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 =

𝑆ℎ𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑓𝑎𝑞𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑘𝑡ℎ𝑦𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑘ë𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑁𝑢𝑚𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡ë 𝑓𝑎𝑞𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎 𝑝ë𝑟 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑖𝑚

(2)

Atëherë, preciziteti - P është llogaritur në bazë të këtyre parametrave, siç janë numri i faqeve
me shumë relevancë - Rm, numri i faqeve me relevancë të ultë - Rv, atyre jo relevante (pa
relevancë) – Ri, linçet – L, si dhe faqet që nuk mund të hapen Na. Ndërsa numrin total të
faqeve të kthyera e kemi shënuar me T. Për të llogaritur precizitetin atëherë duhet t’iu jepet
peshë apo rëndësi këtyre parametrave, si p.sh. një faqe me relevancë të madhe ka vlerën 2,
ajo me relevancë të vogël ka vlerën 1, linku le të ketë peshën 0.5, ndërsa faqet pa relevancë
dhe ato të pa qasshme të kenë vlerën 0.
Atëherë, rezultatet e fituara për pyetësorin e parë me pesë pyetje të thjeshta me nga një fjalë,
janë dhënë në tabelën në vijim (Tabela 4), ku në rreshtin e dytë për secilën pyetje dhe secilën
parametër është llogaritur pesha e numrit të faqeve, dhe atë kështu: Sipas studimin në fjalë,
autorët tregojnë se për pyetjen P-A.1, vegla softuerike që autorët kanë përdorur, ka gjetur
3,420,000,000 faqe dhe linqe që lidhen me pyetjen e kërkuar, ku 17% (581,400,000 faqe) e
tyre janë ranguar si faqe me relevancë të madhe (Rm), 49% (1,675,800,000) e tyre me
relevancë të vogël (Rv), 28% (957,600,000) e faqeve janë pa relevanë ose irelevante (Ri), 5%
(171,000,000) janë linqe, dhe 1% (34,200,000) janë faqe të paqasshme (Na). Atëherë bëjmë
llogaritjen e këtyre përqindjeve të faqeve duke u shumëzuar me vlerat e peshave sipas
rëndësisë dhe relevancës, si në vijim:
Rm = 17 x 2 = 34;

Rv = 49 x 1 = 49;

Ri = 28 x 0 = 0;

L= 5 x 0.5 = 2.5; dhe Na = 1 x 0 = 0.

Pastaj këtë vlera të peshave të dhëna për atributet Rm deri në Na, janë mbledhë vlerat e tyre
ndërmjet vete 34+49+0+2.5+0 për të dhënë vlerën totale të peshave, e cila më këtë rast është
85.5 ≈ 86.
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Krahasimi i precizitetit për pyetjet e thjeshta me një fjalë [4]

Totali:

P-A.5

P-A.4

P-A.3

P-A.2

P-A.1

Pyetjet

Google

%

Bing

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

3,420,00

17

49

28

5

1

0.86

84,900

8

51

38

2

1

0.68

34

49

0

2.5

0

85.5

16

51

0

1

0

68

12

45

32

11

0

0.75

24

46

24

6

0

0.97

48

46

0

3

0

97

15

33

27

24

1

0.75

30

33

0

12

0

75

14

43

34

7

2

0.75

28

43

0

7

0

75

15

19

57

5

4

0.52

30

19

0

2.5

0

51.5

76

192

180

44

8

0.73

152

192

0

22

0

366

15.2

38.4

36

8.8

1.6

0,000

368,000,

,000

000

4,330,00

,000
24

45

0

5.5

0

74.5

17

38

33

12

0

0.78

34

38

0

6

0

78

15

31

33

20

1

0.71

30

31

0

10

0

71

17

32

45

5

1

0.69

34

32

0

2.5

0

68.5

78

195

171

53

3

0.76

156

195

0

26.5

0

377.5

15.6

39

34.2

10.6

0.6

0,000

1,200,00

305,00
0,000

0,000

13,048,0

122,00
0,000

0,000

3,730,00

22,500

359,00
0,000

00,000

893,40
0,000

Sipas të dhënave të tabelës sipër (Tabela 4) dallimi në precizitet i këtyre dy makinave të
kërkimit nuk është shumë i madh, për pyetje të thjeshta me një fjalë. Ky dallim në total për
5 pyetje të tilla është 0.03%, ku Google ka treguar precizitet mesatar prej 0.76 kundruall Bing
që ka treguar precizitet mesatar prej 0.73. Përderisa Google ka treguar precizitetin më të lartë
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për pyetjen e parë prej 0.86 dhe më të ultë për pyetjen e pestë prej 0.69, kurse Bing precizitetin
më të lartë e ka treguar në pyetjen e dytë me 0.97, dhe më të ultin në pyetjen e pestë me 0.52
precizitet. Tani le t’i paraqesim të dhënat e rezultateve të fituara për pyetësorin e dytë me
pesë pyetje të thjeshta me multi fjalë, të cilat janë dhënë në tabelën në vijim (Tabela 5).
Krahasimi i precizitetit për pyetjet e thjeshta me multi fjalë [4]

Totali:

P-B.5

P-B.4

P-B.3

P-B.2

P-B.1

Pyetjet

Google

%

Bing

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

32,400

24

28

18

29

1

0.91

354,00

41

23

27

9

0

1.1

48

28

0

14.5

0

90.5

82

23

0

4.5

0

109.5

18

44

28

10

0

0.85

43

27

25

4

1

1.15

36

44

0

5

0

85

86

27

0

2

0

115

17

33

37

11

2

0.73

44

26

25

3

2

1.16

34

33

0

5.5

0

72.5

88

26

0

1.5

0

115.5

17

30

44

7

2

0.68

27

33

35

2

3

0.88

54

33

0

1

0

88

8

18

38

35

1

0.52

16

18

0

17.5

0

51.5

163

127

150

53

7

0.96

326

127

0

26.5

0

479.5

32.6

25.4

30

10.6

1.4

,000

241,00

0

0,000

578,00

00

0,000

41,400

49,100,
000

34

30

0

3.5

0

67.5

9

11

39

35

6

0.47

18

11

0

17.5

0

46.5

85

146

166

92

11

0.72

170

146

0

46

0

362

17

29.2

33.2

18.4

2.2

,000

913,90

326,00
0,000

,000

21,100

1,140,0

9,590,0
00

0,000

386,18
4,000
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Tani le t’i paraqesim të dhënat e rezultateve të fituara për pyetësorin e tretë me pesë pyetje
komplekse me multi fjalë, të cilat janë dhënë në tabelën në vijim (Tabela 6).
Krahasimi i precizitetit për pyetje komplekse me multi fjalë [4]

Totali:

P-C.5

P-C.4

P-C.3

P-C.2

P-C.1

Pyetjet

Google

%

Bing

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

T

Rm

Rv

Ri

L

Na

P

659,00

25

31

37

4

3

0.83

200,00

8

29

55

4

4

0.47

50

31

0

2

0

83

16

29

0

2

0

47

19

29

46

6

0

0.70

40

22

32

4

2

1.04

80

22

0

2

0

104

36

24

30

10

0

1.01

72

24

0

5

0

101

48

34

8

7

3

1.34

96

34

0

3.5

0

133.5

15

24

52

7

2

0.58

30

24

0

3.5

0

57.5

147

133

177

32

11

0.89

294

133

0

16

0

443

29.4

26.6

35.4

6.4

2.2

0,000

24,800,

0,000

000

244,00

,000
38

29

0

3

0

70

15

28

39

17

1

0.67

30

28

0

8.5

0

66.5

29

37

28

3

2

0.97

58

37

0

1.5

0

96.5

16

13

63

4

4

0.47

32

13

0

2

0

47

104

138

213

34

10

0.73

0,000

365,00

11,000
,000

000

1,325,4

872,00
0

0,000

32,600,

68,700

46,800
,000

00,000

327,37
2,000

208

138

0

17

0

20.8

27.6

42.6

6.8

2

363

Atëherë, sipas të dhënave të fituara shohim se këto dy makina gjatë kërkimit për pyetje të
ndryshme kanë prodhuar rezultatet të ndryshme të kërkimit, gjegjësisht të precizitetit. Në
grafikun në vijim (Figura 9) kemi paraqitur dallimin ndërmjet Google dhe Bing, për faqet e
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gjetura me relevancë më të madhe dhe atyre me relevancë më të vogël (Rm+Rv), për tre llojet
e pyetjeve.

Relevanca e faqeve të gjetura - Google vs Bing
70.00%
54.60%

60.00%

58%
48.40%

50.00%

53.60%

46.20%
44.60%

40.00%
Google
30.00%

Bing

20.00%
10.00%
0.00%
Pyetësori A

Pyetësori B

Pyetësori C

Figura 9. Përqindja e faqeve të gjetura sipas relevancë Google vs Bing
Në figurën 9, po shihet se për pyetjet e thjeshta me një fjalë të thjesht (Pyetësori A) Bing ka
mesatarisht 54.60% faqe me relevancë të kërkimit, kurse Google 53.60%. Për pyetjet e
thjeshta me multi fjalë të thjeshta (Pyetësori B) Bing ka 58% të faqeve me relevancë
kundruall Google-të me 46.20%. Ndërsa tek pyetjet komplekse me multi fjalë Google ka
mesatarisht 48.40% faqe me relevancë kundruall Bingut me 44.60%.
Po, në të njejtën mënyrë kemi vepruar edhe me faqet pa relevancë dhe ato të pa-qasshme,
dhe kemi fituar këto statistika si në grafikun në vijim (Figura 10), ku kemi paraqitur dallimin
ndërmjet Google dhe Bing për faqet e gjetura pa relevancë dhe ato të pa-qasshme (Ri + Na)
për të tre pyetësorët A, B dhe C.
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Faqet irelevante - Google vs Bing
60.00%
56%
50.00%
35.40%

37.60%
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20.00%

10.00%

0.00%
Pyetësori A

Pyetësori B

Pyetësori C

Figura 10. Përqindja mesatare e faqeve irelevante gjatë kërkimit Google vs Bing
Gjatë kërkimit për të tre pyetësorët (në figurën 10) Google dhe Bing kanë përqindje të
ndryshme të faqeve irelevante gjatë kthimit të informacionit të kërkuar. Përderisa për
pyetësorin A, Google ka 34.80% të faqeve të gjetura jo relevante ose të pa-qasshme, ndërsa
Bing 37.60%. Për pyetësorin B dhe C, numri i faqeve të tilla është më i madh për Google se
sa për Bing.
Tani le të llogarisim precizitetin mesatarë për të tre pyetësorët për këto makina kërkuese.
Tabela në vijim (Tabela 7) pasqyron llogaritjen mesatare të precizitetit për Google dhe Bing
për gjetjet e tyre sipas pyetësorëve A, B, dhe C.
Preciziteti mesatar gjatë kërkimit për pyetësorët A, B, dhe C [4]
Preciziteti i

Preciziteti i

Preciziteti i

Preciziteti

pyetësorit A

pyetësorit B

pyetësorit C

mesatarë

Google

0.76

0.72

0.73

0.74

Bing

0.73

0.96

0.89

0.86
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Këtë precizitet të paraqitur në tabelën 7, e kemi treguar edhe përmes grafikun në vijim
(Figura 11), me qëllim të pasqyrimit më të mirë vizual të dallimit ndërmjet Google dhe Bing
në aspektin e precizitetit të gjetjes së faqeve për të tre pyetësorët, gjegjësisht për precizitetin
mesatar të këtij kërkimi.

Preciziteti mesatar - Google vs Bing
1.2

1
0.96
0.89

0.8
0.76

0.73

0.72

0.73

0.86
0.74
Google

0.6

Bing
0.4

0.2

0
Pyetësori A

Pyetësori B

Pyetësori C

Preciziteti Mesatarë

Figura 11. Preciziteti mesatarë për informacionin e kërkuar në Google dhe Bing
Në mënyrë të ngjashme sikurse tek preciziteti, ashtu është bërë edhe matja dhe krahasimi i
këtyre dy makinave në kthimin e informacionit apo vetia e njohur e matjes si kthimi relativ
(ang. Relative Recall).
Kthimi relativ paraqet relacionin ndërmjet numrit të rekordeve relevante të marra dhe numrit
të përgjithshëm të rekordeve relevante në data-bazë. Dhe zakonisht llogaritet me ekuacionin
në vijim ekuacioni (3), i cili paraqet këtë relacion.
𝐾𝑡ℎ𝑖𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 =

𝑁𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑓𝑎𝑞𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑘ë𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑆ℎ𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑓𝑎𝑞𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎 𝑡ë 𝑑𝑦 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑒 𝑘ë𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡

(3)

Nëse me KR - shënojmë rikthimin relativ; me TG - numrin total të faqeve të marra gjatë
kërkimit nga makina kërkuese Google, dhe me TB - numrin total të faqeve të marra nga Bing
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gjatë kërkimit, atëherë llogaritja sipas ekuacionit 3 është e thjeshtë duku i marr për bazë të
dhënat në tabelat më lartë (Tabela 4, Tabela 5, dhe Tabela 6). Nga tabela 4, po e elaborojmë
vetëm rastin e parë për P-A1, duke llogaritur KR-në e saj. Atëherë, sipas tabelës 4 kemi këto
të dhëna: TG = 3,420,000,000 dhe TB = 84,900,000, tani veprojmë sipas ekuacionit 3, i cili
duket kështu:
𝐾𝑅 (𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒) =

𝑇𝐺
3420000000
3420000000
=
=
≈ 0.98
𝑇𝐺 + 𝑇𝐵
3420000000 + 84900000
3504900000

Njëlloj llogarisim KR edhe për Bing, edhe për të gjitha rastet e tjera për të dy kërkuesit në ueb,
sipas rezultateve të marra nga tabelat 4, 5, dhe 6, dhe pasi që janë përfunduar këto llogaritje,
kemi këto rezultate të fituara, si në tabelën (Tabela 8) në vijim.

Mesatarja

Pyetësori C

Pyetësori B

Pyetësori A

Të dhënat testuese për Google dhe Bing për kthimin relativ - KR
Pyetjet

P-A1

P-A2

P-A3

P-A4

P-A5

Mesatarja

Google (KR)

0.98

0.94

0.97

0.80

0.91

0.92

Bing (KR)

0.02

0.06

0.03

0.20

0.06

0.074

Pyetjet

P-B1

P-B2

P-B3

P-B4

P-B5

Mesatarja

Google (KR)

0.99

1.00

0.64

0.46

0.69

0.75

Bing (KR)

0.011

0.005

0.361

0.543

0.312

0.25

Pyetjet

P-C1

P-C2

P-C3

P-C4

P-C5

Mesatarja

Google (KR)

0.77

0.27

1.00

0.97

0.41

0.68

Bing (KR)

0.23

0.73

0.00

0.03

0.59

0.32

Google

0.91

0.74

0.87

0.74

0.67

0.78

Bing

0.09

0.27

0.13

0.26

0.32

0.21
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Tani, le të paraqesim në mënyrë grafike vlerat mesatare të kthimit relativ për Google dhe
Bing, për të pasqyruar më mirë dallimin ndërmjet këtyre dy kërkuesve në Internet (Figura
12).

Kthimi Relativ KR - Google vs Bing
1
0.9

0.92

0.8

0.78

0.75

0.7

0.68

0.6
0.5
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0.4

Bing
0.32

0.3
0.25

0.2
0.1

0.21

0.074

0
Pyetësori A

Pyetësori B

Pyetësori C

Mesatarja e Kthimit
Relativ (A,B,C)

Figura 12. Vlerat mesatare të kthimit relativ për Google dhe Bing
Sipas të dhënave të paraqitura në formë grafike në figurën 12, shihet se tek Google kthimi
relativ KR mesatarë bie me ndërlikimin e pyetjeve të dhëna, që do të thotë se vlera më e madhe
e kthimit relativ mesatarë (0.92) është për rastet e pyetjeve të thjeshta me nga një fjalë, për
pyetjet e thjeshta me multi fjalë është zvogëluar vlera mesatare e kthimit relativ (0.75), dhe
më tutje kjo vlerë është zvogëluar (0.68) akoma për pyetjet komplekse me multi fjalë. Ndërsa
mesatarja e kthimit relativ për të tre rastet është 0.78 tek Google.
Për dallim nga Google, makina kërkuese Bing është treguar si e kundërta e saj, ku vlera
mesatare e kthimit relativ rritet proporcionalisht me vështirësimin e pyetjeve të pyetësorëve,
që do të thotë se për pyetjet e thjeshta me nga një fjalë vlera është e ulët (0.074), për pyetjet
e thjeshta me multi fjalë kjo vlerë rritet (0.25), dhe për pyetjet komplekse me multi fjalë vlera
mesatare e kthimit relativ arrin vlerën më të madhe (0.32). Ndërsa mesatarja e kthimit relativ
për të tre rastet, tek makina kërkuese Bing është 0.21.
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6.3 Analizimi i platformës Google dhe Bing
Në këtë njësi është bërë një analizë e platformës Google dhe asaj Bing, në aspektin e dizajnit
dhe atë të kërkimit të informacioneve dhe kthimit të tyre.
Atëherë, fillimisht kemi paraqitur në figurën në vijim (Figura 13) pamjen e platformës së
makinës kërkuese Google, për ta analizuar atë, si në aspektin e dizajnit ashtu edhe atë të
kërkimit.

Figura 13. Pamja e platformës Google
Dizajni i makinës kërkuese Google është mjaft i thjesht si për pamje ashtu edhe për përdorim,
kjo lehtëson përdorimin e saj dhe e bënë përdoruesin të ndihet shumë miqësor gjatë
përdorimit. Prapavija e saj është e bardhë, me emërtimin Google në qendër të faqes, ku në
qendër të faqes është edhe pjesa e kërkimit, ku shkruhen fjalët të cilat duam t’i kërkojmë në
Internet. Tek pjesa ku jepen pyetjet për kërkim gjendet shkrimi “Ask a question” apo thënë
shqip “Bëjë një pyetje”, pas simbolit të llupës, që tregon kërkimin apo gjetjen. Ndërsa në
pjesën e djathtë është simboli i mikrofonit që mundëson kërkimin apo shtrimin e pyetjes
përmes zërit apo të folurit. Në anën e djathtë në krye të faqes është mundësia e lidhjes me
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postën elektronike të gmail19-të, po ashtu edhe butoni “Sign In”, që mundëson qasjen në
Google përmes kredencialeve të Google-të. Aty në mes të tyre gjendet butoni “Images” që
e kalon kërkimin në një nivel tjetër atë të imazheve, ku kërkimi mund të bëhet përmes fjalëve
apo linkut, apo imazhit të bartur aty në kërkim. Kurse butoni në formë të rubikonit mundëson
lidhjen me kërkime të veçanta dhe të ndryshme si me: youtube, gmaile, play store, translate,
finance, books, etj. Ndërsa tek pjesa fundore e dritares më të rëndësishmit janë: “Privacy”
dhe ”Terms” që mundëson rregullimin e privatësisë apo edhe të sigurisë, si dhe pjesa
“Settings” që mundëson rregullimin e cilësisë së kërkimit, shikimin e historisë, kërkimin e
avancuar, etj.
Tani, le të analizojmë platformën Bing, e cila është paraqitur vizualisht në figurën 14, figura
në vijim.

Figura 14. Pamja e platformës Bing
Makina kërkuese Bing ka një dizajn pak më të ngjeshur se Google, por prapë mund të
konsiderohet dizajn i thjesht. Në prapavijë ka disa foto që ndryshojnë herë pas here, ose mund
t’i ndërroni përmes butonave për navigim në anën e djathtë në fund të dritares. Në pjesën e

19

Gmail – www.gmail.com
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majtë ajo ka logon dhe emërtimin e makinës kërkuese Bing. Djathtas saj gjendet pjesa në të
cilën shkruhen pyetjet për kërkim, ku është mundësia e kërkimit përmes simbolit të llupës
ose përmes simbolit të aparatit fotografikë, me ç’rast bëhet kërkimi i dokumenteve të
formatit të imazheve, ku dokumenti mund të kërkohet edhe duke e ngarkuar atë nga
kompjuteri në të cilin e keni të hapur Bing-në. Në pjesën e djathtë në krye të dritares gjendet
butoni “Sign in” që mundëson lidhjen apo qasjen me hotmail, apo Skype, pas këtij butoni
kemi butonin me tre vija, në të cilin janë të dhëna mundësit e rregullimit të Settings-ve,
kërkimi i sigurt, historia e kërkimit, privatësia, etj. Ndërsa majtas në krye të dritarës kemi
butonin “Images” që mundëson kërkimin e informacioneve apo formateve të imazheve,
pastaj “Videos” kërkimin e fajllave të formatit video, pastaj lajmet, si dhe lidhjet me veglën
kërkuese MSN, Office 365 dhe Outlook.
Nëse në makinën kërkuese Google shkruan fjalën Bing, atëherë në krye të listës kthehet linku
për Bing.com. Nga ana tjetër, nëse në Bing kërkoni me fjalën Google, në krye të listës është
linku i “google.com” por para saj hapet një vegël nga Microsoft që thotë “Why go there when
you can search here?” që dm.th. “Pse të shkoni atje, kur mund të kërkoni këtu” dhe është e
vendosur vegla për kërkim përmes Bing-të.
Tani le t’i marrim për krahasim disa shembuj, ku në të dy veglat po kërkojmë disa fjalë apo
fjali për të parë se sa ka ngjashmëri ndërmjet këtyre dy makinave kërkuese në kthimin e
informacionit, dhe në tabelën në vijim (Tabela 9) kemi pasqyruar këto rezultatet të fituara,
duke paraqitur pesë faqet e para që kthehen nga këto makina të kërkimit në Internet.
Ngjashmëritë dhe dallimet në kthimin e informacionit tek Google dhe Bing
Google
Pyetja:

Faqja 1

Faqja 2

Faqja 3

Faqja 4

Faqja 5

Kosovo
GDP

7.129 billion USD
(2017)

Kosovo GDP
2019

Great
Britain
GDP

2.622 trillion
USD (2017)

Dictionary
Search engine

Kosovo
GDP per
capital 2019
GDP
monthly
estimate,
UK
Web search
engine Wikipedia

Kosovo Data
(World Bank
Group)
United
Kingdom
(UK) GDP

What is
Search
engine

Economy of
Kosovo Wikipedia
Economy of
the United
Kingdom Wikipedia
What is
Search
Engine? -

Gross
Domestic
Product
(GDP)-2019
14 Great
Search
Engines You

What is a
Search
Engine? -

Rezultatet
2,320,
000

Koha
/ sek
0.53

51,700
,000

0.73

2,020,
000,00
0

0.54
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Universiteti
UBT
Kosove

Kolegji UBT –
Higher Education
Institution

types of
search
engines

List of Top 10
Most Popular
Search Engines In
the World
(Updated 2019)
Google.
Bing.
Yahoo.
Ask.com. ...

Definition
from
Techopedia
Fakultetet UBT

Can Use
Instead of
Google
Kolegji UBT
- Wikipedia

What are
Different
Types of
Search
Engines? »
WebNots

Top 10
Search
Engines In
The World Reliablesoft.n
et

Computer
Hope
Ne UBT
mund te
studioni ne
keto
progarem...
What are the
different
types of
search
engines?

UBT - Higher
Education
Institution 8,320 Photos

57,000

0.45

Images for
types of search
engines

191,00
0,000

0.59

Rezult
atet
1,720,
000

Koha
/ sek
0.51

Bing
Pyetja:

Faqja 1

Faqja 2

Faqja 3

Faqja 4

Faqja 5

Kosovo
GDP

Kosovo GDP
2019 Data (7.90
billion US dollars
in 2018)
Economy of the
United Kingdom Wikipedia

Kosovo Wikipedia

Economy of
Kosovo Wikipedia

The Worls
Bank In
Kosovo

Kosovo Data
(World Bank
Group)

United
Kingdom
GDP 2019

United
Kingdom
(UK) GDP

United
Kingdom
GDP per
capita 2019
Dogpile.com

Gross
domestic
product (GDP)

2,630,
000

0.59

The Best
Search
Engines of
2019 lifewire.com
Përgjegjës
Departamenti
– UBT
What Are
Some Types of
Search
Engines? |
Reference.com

59,300
,000

0.61

16,300

0.37

18,200
,000

0.52

Great
Britain
GDP
what is
Search
engine

Dictionary
search engine

DuckDuckGo
— Privacy,
simplified.

Yahoo Search
- Web Search

Universiteti
UBT
Kosove
types of
search
engines

Kolegji UBT –
Higher Education
Institution
List of search
engines Wikipedia

Kolegji UBT
- Wikipedia

Kolegji AAB

UBT

What are
Different
Types of
Search
Engines? »
WebNots

Top 10
Search
Engines In
The World reliablesoft.n
et

Web search
engine Wikipedia

Në tabelën sipër (Tabela 9) me ngjyrë të kuqe janë shenjëzuar rezultatet që kanë përgjigjen
më të përafërt me pyetjen tonë nga konteksti i kohës, vendit, dhe kuptimit. Atëherë le të themi
se rezultati në Faqja 1 ka 3 poenë, ajo në Faqja 2 ka 2.5 poenë, Faqja 3 ka 2 poenë, Faqja 4
ka 1.5 poenë, dhe Faqja 5 ka 1 poenë, nëse informacioni i kërkuar nuk është në asnjërën nga
pesë faqet e para atëherë poentimi është 0.5. Me këtë rast do të bëjmë kalkulimin e kualitetit

57

të përgjigjes sipas këtyre poentimeve, si dhe do të marrim për bazë edhe numrin e rezultateve
të kthyera për çdo përgjigje, si dhe kohën e nevojshme për kthimin e përgjigjeve, si në tabelën
në vijim (Tabela 10).
Komulativi i kualitetit, rezultateve dhe kohës së kthimit për Google dhe Bing
Google

Kualiteti
Rezultatet

Pyetja 1

Pyetja 2

Pyetja 3

Pyetja 4

Pyetja 5

Totali

Mesatarja

2

2

2.5

3

3

12.5

2.5

51,700,00

2,020,000,

191,000,

2,265,07

453,015,40

0

000

000

7,000

0

0.73

0.54

0.45

0.59

2.84

0.568

2,320,000

e kthyera
Koha /sek.

0.53

57,000

Bing

Kualiteti
Rezultatet

Pyetja 1

Pyetja 2

Pyetja 3

Pyetja 4

Pyetja 5

Totali

Mesatarja

3

2.5

0.5

3

2

11

2.2

1,720,000

2,630,000

18,200,0

81,866,3

00

00

0.52

2.6

e kthyera
Koha /sek.

59,300,00
0

0.51

0.59

0.61

16,300

0.37

16,373,260

0.52

Sipas tabelës sipër (Tabela 10) po shihet se kualiteti për pyetjet tona të shtruara në Google,
mesatarisht ishte 2.5 nga maksimalja 3, ndërsa Bing kishe arritur rezultatin 2.2 nga
maksimumi i mundshëm 3. Rezultatet e kthyera me këtë rast arrijnë numrin mesatarë prej
453,015,400 linçe apo artikuj për pyetje në Google, ndërsa në Bing 16,373,260. Nga ana
tjetër koha e përgjigjes në Google ishte 0.568 sekonda për pyetje, ndërsa në Bing, 0.52
sekonda për pyetje. Në dy grafikët vijues kemi paraqitur raportin e kualitetit dhe kohës së
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kthimit të informacionit (Figura 15), dhe atë të numrit të informacioneve të kthyera për
pyetjet tona (Figura 16).

Kualiteti dhe Koha e kthimit - Google dhe Bing
3
2.5
2.5

2.2

2
1.5

1

0.568

0.52

Google

Bing

0.5
0

Kualiteti

Koha

Figura 15. Paraqitja grafike për Google dhe Bing në aspektin e kualitetit dhe kohës së
kthimit të informacioneve
Tani le të shohim edhe grafikisht raportin ndërmjet këtyre dy makinave të kërkimit për
numrin e artikujve të kthyer për pesë pyetjet tona të shtruara për kërkim.

Numri i informacioneve të kthyera- Google dhe Bing
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Bing
Numri i Informacioneve të Kthyera

Figura 16. Raporti i numrit mesatar të informacioneve të kthyera për pyetje
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Duke shikuar grafikun më lartë (Figura 15) vërejmë se për nga aspekti i kualitetit të renditjes
së informacionit në pesë informatat e para edhe Google edhe Bing, përafërsisht kanë kualitet
të njëjtë, për një nuancë të vogël (vlera 0.3) Google ka qëndruar më mirë se Bing, po ta
shohim në aspektin e përqindjes, i bie se nga vlera maksimale 3, kualiteti mesatar i Googletë ishte 2.5 ose 83.33% saktësi në raport me informacionin e parë, ndërsa Bing kishte vlerën
2.2 apo në përqindje 73.33%. Kjo do të thotë se për afro 7% Google ka bërë renditjen e
artikullit më të rëndësishëm në krye të faqes, se sa Bing. Dhe për nga aspekti i shpejtësisë në
kthimin e informacioneve të kërkuar tek përdoruesi, Google mesatarisht ka kthyer këto
informata për kohën prej 0.568 s, ndërsa Bing për kohën prej 0.52 s. Kjo do të thotë se Google
është treguar me i ngadalshëm se Bing për afro 0.048 sekonda, apo 48 mili-sekonda.
Ndërsa nga grafiku më sipër (Figura 16) shohim se dallimi në numrin e faqeve të kthyera për
pyetjet e shtruara, numerikisht është i madh. Me këtë rast Google për pyetje të shtruar
mesatarisht ka kthyer prej afro 453,015,400 apo 453 milion informacione të kthyera për
secilën pyetje, kundër Bing, i cili mesatarisht ka kthyer 16,373,260 apo mbi 16 milion
informacione për pyetje.

6.4 Analizimi mbi përdorimin e makinave kërkuese Google vs Bing
Në këtë njësi do të elaborojmë krahasimin e këtyre dy makinave të kërkimit në bazë të një
ankete të realizuar në mënyrën online lidhur me informatat se, sa kanë njohuri për këto dy
vegla të anketuarit, dhe cila është preferenca e tyre gjatë kërkimin në Internet. Pra këtu do të
pasqyrojmë kënaqshmërinë e përdorim të makinës kërkuese Google dhe asaj Bing nga të
anketuarit.
Kjo anketë me titull “Anketë për makinat e kërkimit në ueb: Google dhe Bing”, është
formular i Google-të (ang. Google Forms20) online dhe pa pagesë, dhe përbëhet prej
pesëmbëdhjete pyetjeve, si në vijim:

20

Google Forms - https://www.google.com/forms/about/
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1. A e dini se Google, dhe Bing janë makina të kërkimit (ang. Search Engines) në
Internet?
2. Si i gjeni informacionet që ju nevojiten në Internet?
3. Kur ju kërkoni dokumente apo literaturë për studime për lëmi të ndryshme, sigurisht
që ju përdorni një makinë kërkimi në Internet. Cila makinë është e preferuara e juaj?
4. Kur hulumtoni në Internet për literaturë vendore në gjuhën shqipe, kërkimin e bëni
duke kërkuar në:
5. Kur hulumtoni në Internet për literaturë të huaj në gjuhën angleze, kërkimin e bëni
duke kërkuar në:
6. Kur hulumtoni në Internet për literaturë shkencore, qoftë punime shkencore, apo libra
me impakt shkencor, kërkimin e bëni në:
7. Sipas përvojës suaj të përdorimit, cila nga makinat e ka dizajnin më të mirë?
8. Sipas përvojës suaj të përdorimit, cila nga makinat e ka shpejtësinë më të madhe në
kthimin e informacionit tek ju, gjatë kërkimit në Internet?
9. Sipas përvojës suaj të përdorimit, cila nga këto dy makina të kërkimit ofron rezultate
më të sakta të informacionit , gjatë kërkimit në Internet?
10. Sipas mendimit tuaj, cila nga këto dy platforma ka arkitekturë më funksionale të
kërkimit dhe të përdorimit?
11. Sipas mendimit tuaj, cila nga këto dy platforma bënë renditjen e Informacionit të
saktë, apo informacionin më të rëndësishëm në krye të listës së rezultateve?
12. Sipas praktikës suaj të përdorimit, cila nga këto dy platforma të kërkimit në Internet,
është më e lehtë për përdorim dhe për kërkim në ueb?
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13. Kur ju nevojitet kërkimi në Internet për një lloj të caktuar të informacionit duke
anashkaluar informatat e tipave të tjera, si p.sh., dëshironi të kërkoni vetëm fotografi,
apo vetëm lajme, apo vetëm dokumente pdf, etj. Dhe kërkimi i avancuar në Google
dhe në Bing e mundëson këtë. Në këto raste ju a e përdorni kërkimin e avancuar?
14. Sipas perceptimit tuaj, cilat prej këtyre dy makinave është më funksionale për gjetjen
e shpejtë dhe të saktë të informacioneve në Internet?
15. Sipas perceptimit tuaj, cilat prej këtyre dy makinave është më e thjesht dhe më e lehtë
për përdorim?
Kjo anketë e përpiluar me 15 pyetjet e lartcekura është përpiluar me dy apo më shumë
përgjigje me mundësi zgjedhje të tyre për secilën pyetje. Anketa është shpërnda online
përmes mediave sociale përmes një linku21 të vendosur në to, dhe rezultatet e fituar nga
respodentët që e kanë plotësuar këtë anketë do t’i japim në vijim. Atëherë në vijim le t’i
paraqesim grafikisht përgjigjet e fituara për këtë anketë, përmes figurës në vijim (Figura 17),
e cila pasqyron secilën pyetje në anën e majtë të figurës, ndërsa në anën e djathtë paraqet
grafikun me përqindjet e përgjigjeve të zgjedhura për pyetjen në fjalë.

1. A e dini se Google, dhe Bing

3.57%

janë makina të kërkimit (ang.
Search Engines) në Internet?

Po, e dija
96.43%

21

Jo, nuk e dija

Linku i anketës - https://docs.google.com/forms/d/1WWrH0v3lYPTCcVQUlEcvodno97tw72Q4GEPhpF9qkro/edit
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2. Si i gjeni informacionet që ju

E dini përmendsh IP adresën e
ueb faqes që e posedon atë
informacion!

3.57%

3.57%

nevojiten në Internet?

E dini përmendsh emrin e ueb
faqes dhe të ueb serverit ku
gjendet dokumenti!

92.86%

Përdorni një makinë kërkimi
në ueb (Google, Bing, Yahoo,
etj.) për të gjetur
informacionin që ju nevojitet!

3. Kur ju kërkoni dokumente apo

3.57%

3.57%
Google

literaturë për studime për lëmi të
ndryshme, sigurisht që ju

Bing

përdorni një makinë kërkimi në
Internet. Cila makinë është e

Tjetër

preferuara e juaj?

92.86%

4. Kur hulumtoni në Internet për
literaturë vendore në gjuhën

14.29%

3.57%

Google

shqipe, kërkimin e bëni duke
Bing

kërkuar në:
82.14%

5. Kur hulumtoni në Internet për

7.14%

Tjetër

3.57%
Google

literaturë të huaj në gjuhën
angleze, kërkimin e bëni duke

Bing

kërkuar në:
89.29%

Tjetër
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6. Kur hulumtoni në Internet për
17.86%

3.57%

3.57%

Bing

literaturë shkencore, qoftë
Microsoft
Academic

punime shkencore, apo libra me
impakt shkencor, kërkimin e

Google

bëni në:
Google Schoolar
75.00%

7. Sipas përvojës suaj të

14.29%

përdorimit, cila nga makinat e ka
dizajnin më të mirë?

Bing
Google

85.71%

8. Sipas përvojës suaj të

10.71%

përdorimit, cila nga makinat e ka
shpejtësinë më të madhe në

Bing
Google

kthimin e informacionit tek ju,
gjatë kërkimit në Internet?
89.29%

9. Sipas përvojës suaj të

10.71%

përdorimit, cila nga këto dy
makina të kërkimit ofron

Bing

rezultate më të sakta të

Google

informacionit, gjatë kërkimit në
Internet?

89.29%

10. Sipas mendimit tuaj, cila nga

10.71%

këto dy platforma ka arkitekturë
më funksionale të kërkimit dhe

Bing
Google

të përdorimit?
89.29%
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11. Sipas mendimit tuaj, cila nga

14.29%

këto dy platforma bënë renditjen
e Informacionit të saktë, apo

Google

informacionin më të

Bing

rëndësishëm në krye të listës së
85.71%

rezultateve?
12. Sipas praktikës suaj të

7.14%

përdorimit, cila nga këto dy
platforma të kërkimit në Internet,

Google
Bing

është më e lehtë për përdorim
dhe për kërkim në ueb?
92.86%

13. Kur ju nevojitet kërkimi në
Internet për një lloj të caktuar të
informacionit duke anashkaluar

7.14%
Po, e përdori
vazhdimisht

informatat e llojeve të tjera, si
p.sh., dëshironi të kërkoni vetëm
fotografi, apo vetëm lajme, apo

28.57%
64.29%

vetëm dokumente pdf, etj. Dhe
kërkimi i avancuar në Google

Po, e përdori
ndonjëherë

Jo, nuk e përdori
asnjëherë

dhe në Bing e mundëson këtë.
Në këto raste a e përdorni ju
kërkimin e avancuar?
14. Sipas perceptimit tuaj, cilat

10.71%

prej këtyre dy makinave është
më funksionale për gjetjen e

Google

shpejtë dhe të saktë të

Bing

informacioneve në Internet?
89.29%
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15. Sipas perceptimit tuaj, cilat

7.14%

prej këtyre dy makinave është
më e thjesht dhe më e lehtë për

Google

përdorim?

Bing

92.86%

Figura 17. Rezultatet e fituara nga anketa online për përdorimin e Google dhe Bing
Sipas të dhënave të fituara nga anketa online, e plotësuar nga shumë respodentë mund të
përfundojmë se:
-

96.43% e të anketuarve i njohin makinat e kërkimit në Internet: Google dhe Bing;

-

92.86% e të anketuarve përdorin një makinë kërkimi në ueb për të kërkuar informata;

-

92.86% e të anketuarve preferojnë Google në raport me të tjerat makina kërkimi,
ndërsa 3.57% preferojnë makinën kërkuese Bing;

-

Ndërmjet 82% dhe 89% janë respodentët që përdorin Google në raport me makinat e
tjera, kur kërkojnë materiale në internet në gjuhën shqipe, respektivisht gjuhën
angleze. Ndërsa, Bing-në e përdorin 14.29% për materiale në gjuhën shqipe,
respektivisht 7.14% për materiale në gjuhë angleze;

-

Për literaturë shkencore Google e përdorin 75%, Bing-në vetëm 3.57%, Microsoft
Academic po ashtu 3.57%, ndërsa Google Schoolar 17.86%, që do të thotë se edhe
kur kërkohet literaturë shkencore produktet e Google përdorën 92.86% në raport me
ato të Microsoft-të me vetëm 7.14%;

-

Edhe në aspektin e dizajnit, 85.71% e respodentëve mendojnë se Google ka dizajnin
më të mirë se Bing;

66

-

89.29% e respodentëve thonë se Google është më e shpejtë se sa Bing. Të njëjtin
mendimin respodentët ndajnë edhe për kthimin e saktë të informatave, dhe për
arkitekturën funksionale të këtyre platformave;

-

85.29% e respodentëve mendojnë se Google bënë renditjen më në krye të listës të
informacioneve të sakta;

-

92.86% e respodentëve thonë se Google është me e lehtë dhe më e përshtatshme për
kërkim në internet se sa Bing;

-

64.29% e të anketuarve thonë se i përdorin vetitë e avancuar të këtyre makinave gjatë
kërkimit në internet, ndërsa 28.57% e tyre thonë se i përdorin këto veti ndonjëherë,
kurse 7.14% nuk i përdorin vetit e avancuar të kërkimit të këtyre makinave kërkuese
në ueb;

-

89.29% e respodentëve thonë se Google është më funksionale në gjetjen e shpejtë dhe
të saktë të informacioneve, kundruall 10.71% Bingu-të;

-

Dhe 92.86% e respodentëve vlerësojnë thjeshtësinë dhe lehtësinë e përdorimit të
Google-të në raport me Bing, kur bëhet fjalë për kërkim në Internet.

Rezultatet e fituara nga anketa online (Figura 17), i kemi grupuar në katër grupe sipas natyrës
së njëjtë të konceptit të pyetjes, si p.sh. pyetjet që kanë kuptim rreth përdorimit të platformës
dhe synojnë të gjejnë se cila platformë është më e preferuar për përdorim nga të anketuarit, i
kemi përmbledhur si një veti të vetme, i quajtur “Prefernca e përdorimit”. Kjo veti përmban
në vete rezultatet e përgjigjeve të anketës për pyetjet: pyetja nën tre, nën katër, nën pesë dhe
nën gjashtë. Dhe llogaritja bëhet duke i mbledhur rezultatet e këtyre katër pyetjeve dhe pastaj
shumën e fituar e pjesëtojmë me numrin e pyetjeve që janë mbledhur, në rastin në fjalë kemi
katër pyetje, që d.m.th., se këtë shumë e pjesëtojmë me numrin katër dhe fitohet rezultati për
vetinë preferenca e përdorimit. Këto përmbledhje të rezultateve në veti të caktuar janë
pasqyruar në tabelën vijuese (Tabela 11).
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Përmbledhja e rezultateve të anketës online

Pyetjet:
Google

Bing

Preferenca e përdorimit

Dizajni më i mirë

Shpejtësia

Saktësia

P3+P4+P5+P6

P7+P10+P12+P15

P8+P14

P9+P11

(92.86+82.14+89.29

(85.71+89.29+92.86

(89.29+

(89.29+

+92.86)/4=89.28%

+92.86)/4=90.18%

89.29)/2=89.29%

85.71)/2=87.5%

(3.57+14.29+7.14+

(14.29+10.71+7.14+

(10.71+

(10.71+

7.14)/4=8.03%

7.14)/4=9.82%

10.71)/2=10.71%

14.29)/2=12.5%

Në tabelën 11, po shihet se përveç vetisë grupuese “Prefernca e përdorimit”, kemi krijuar
edhe tre veti të tjera, siç janë: - Dizajni më i Mirë në të cilën hyjnë pyetja e shtatë, dhjetë,
dymbëdhjetë, dhe pesëmbëdhjete; – Shpejtësia në të cilën hyjnë pyetja e tetë,

dhe

katërmbëdhjetë; dhe – Saktësia në të cilën hyjnë pyetja e nëntë, dhe e njëmbëdhjete. Le ta
elaborojmë llogaritjen e vetisë Saktësia, për të treguar se si është realizuar kjo llogaritje, dhe
në mënyrë të njejtë është realizuar edhe për grupet e tjera: Saktësia(Google) = (P9+P11)/2 =
(89.29% +85.71%)/2 = (175%)/2 = 87.50%; njëlloj është llogaritur saktësia edhe për Bing, e
cila është 12.50%. Dhe këto të dhëna komulative janë paraqitur në grafikun vijues (Figura
18), si më poshtë.

Preferncat e të anketuarëve për Google dhe Bing
100.00%

89.28%

90.18%

89.29%

90.00%

87.50%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Google

40.00%

Bing

30.00%
20.00%
10.00%

8.03%

9.82%

10.71%

12.50%

Preferenca e
përdorimit

Dizajni më i mirë

Shpejtësia

Saktësia

0.00%

Figura 18. Përqindja e rezultateve për Google dhe Bing sipas anketës online
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Ashtu siç po shihet edhe në figurën 18, të anketuarit online, rendisin në një rang shumë më
të lartë në çdo aspekt makinën kërkuese Google, në raport me atë Bing. Por në realitet që të
dyja këto makina, sot, konsiderohen si makinat më të përdorshme dhe më të mirat në krejt
botën!

6.5 Analizimi dhe validimi i rezultateve
Në njësit paraprake 6.2 (Krahasimi sipas precizitetit dhe kthimit të informacionit) janë
paraqitur rezultatet e matjeve në dy aspekte, atë të precizitetit apo saktësisë, si dhe kthimit të
informacionit për makinën kërkuese Google dhe për atë Bing, respektivisht në njësinë 6.3
(Analizimi i platformës Google dhe Bing), janë paraqitur rezultatet e këtyre dy makinave të
fituara për disa shembuj në aspektin e saktësisë, kthimit të informacionit, shpejtësisë së
gjetjes dhe kthimit të informacioneve, si dhe sasisë së informacioneve të kthyera, ndërsa në
njësin 6.4 (Analizimi mbi përdorimin e makinave kërkuese Google vs Bing), janë paraqitur
rezultatet e këtyre dy makinave të fituara përmes anketës online duke shikuar dhe analizuar
se çka mendojnë të anketuarit për këto dy makina të kërkimit në Internet.
Tani në këtë njësi do të bëjmë krahasimin e këtyre të dhënave, duke bërë validimin e
rezultateve të fituara në njësin 6.2, njësin 6.3 me ato të njësisë 6.4, duke paraqitur dallimet
dhe ngjajshmëritë e këtyre dy palë të dhënash. Në tabelën në vijim (Tabela 12) janë paraqitur
këto të dhëna për krahasim, si në vijim.
Krahasimi i rezultateve sipas shembujve dhe atyre sipas anketës online
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Diferenca (+ përparësi, - mangësi)

të shembujve sipas tabelës 10

Matja me pyetësorët A, B, C dhe ato

Vetia matëse

Bing
Google

Bing

Preciziteti

0.74 (74%)

0.86 (86%)

-

+12 ose 7.5%

Kthimi relativ

0.78 (78%)

0.21 (21%)

+57 ose 57.57%

-

Kualiteti

83.33%

73.33%

+10 ose 6.38%

-

0.568

0.52

89.28%

8.03%

90.18%

9.82%

+80.36%

-

Shpejtësia

89.29%

10.71%

+78.58%

-

Saktësia

87.50%

12.50%

+75%

-

Shpejtësia /
sekonda

Perdorimi

Sipas anketës online

Google

Dizajni më i
mirë

+0.048s ose
+4.41%

+81.25 ose
83.49%

-

-

Sipas rezultateve krahasuese të paraqitura në tabelën 12, shihet se në çdo aspekt të anketuarit
zgjedhin makinën kërkuese Google në raport me atë Bing, dhe atë në mënyrë të bindshme,
ku përparësia e Google-të në këtë rast varionë në domenin 75% deri në 83.49% më e mirë se
sa Bing. Po ashtu, perjashtimisht vetisë së precizitetit, edhe me anë të matjeve me shembuj
dhe praktika të ndryshme Google tregon epërsi ndaj Bing çdo herë, dhe atë me këto vlera nga
4.4.1% deri në 57.57%. Këtu vlenë të theksohet se në aspektin e vetisë së shpejtësisë, sipas
anketës online përparësia e Google me Bing është për 78.58%, ndërsa sipas rezultateve
matëse me shembuj konkret, kjo përparësi është vetëm 4.41% ose Google për 48 mili sekonda
është treguar më e shpejtë se sa Bing, mesatarisht.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Në këtë punim të temës së diplomës master, të punuar dhe të organizuar si deri me tani, janë
shtjelluar makinat e kërkimit në ueb, historiku i tyre, funksionaliteti, dizajni, arkitektura dhe
zhvillimi i tyre. Është bërë hulumtimi i literaturës me tematikë të ngjashme në internet dhe
janë përzgjedhur ato që i kemi konsideruar si më të përshtatshme me punimin tonë, si dhe
janë analizuar dhe diskutuar. Më pastaj janë marr si bazë për shqyrtim, hulumtim dhe
analizim, dy makina kërkuese më të përhapurat aktualisht në botë, si Google dhe Bing, dhe
janë analizuar dhe interpretuar funksionet, arkitektura, dizajni dhe përdorimi i tyre, si dhe
është bërë krahasimi i tyre, si në aspektin funksional, të arkitekturës ndërtuese, ashtu edhe në
atë të vetive funksionale të tyre, dizajnit dhe përdorimit nga përdoruesit.
Duke u bazuar në objektivat fillestare të kësaj teme masteri, themi lirshëm, se më
përfundimin e këtij punimi janë arritur të gjitha objektivat e caktuara në fillim të tij. Kjo për
arsye se me anë të këtij punimi kemi shtjelluar vetitë funksionale dhe të avancuara të
makinave të kërkimit në ueb, dhe arkitekturën e tyre. Kemi arritur që të nxjerrim rezultate
krahasuese për vetit e avancuara për makinën Google dhe atë Bing, ku sipas këtyre
rezultateve të fituara del se Google është me e avancuar se sa Bing në disa aspekte, dhe është
më e thjeshtë për nga dizajni si platformë, gjë që e bënë edhe më miqësore për përdoruesit
që ta zgjedhin atë në raport me makinat e tjera të kërkimit në Internet.
Sipas rezultateve të fituar përmes shumë shembujve është vërtetuar se Google qëndron më
mirë se sa Bing si në aspektin e shpejtësisë për kërkimin, gjetjen dhe kthimin e
informacioneve, dhe kjo epërsi është për 48 mili sekonda, ndërsa kthimi i informacioneve që
Google gjen për tema të caktuara, është disa herë më i madh se sa numri i atyre që Bing i
gjen dhe i kthen ato tek përdoruesi. Ndërsa, është gjetur se për 7.5% Bing ka precizitetin më
të lartë se sa Google. Sidoqoftë për nga përdorimi në Kosovë, sipas anketës së realizuar
Google prinë bindshëm tek përdoruesit si për nga dizajni, shpejtësia, saktësia dhe përdorimi.
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SHTOJCA

9.1 Shtojca I: Pyetjet për kërkim
Tabela A. [4] Pyetjet e thjeshta me një fjalë
Nr. i pyetjes
Pyetja
P-A.1
Program
P-A.2
Economics
P-A.3
History
P-A.4
Multimedia
P-A.5
Computer
Tabela B. [4] Pyetjet e thjeshta me shumë fjalë
Nr. i pyetjes
Pyetja
P-B.1
Semantic Web
P-B.2
Search Engines
P-B.3
Operating System
P-B.4
Office Automation
P-B.5
managerial Statistics
Tabela C. [4] Pyetjet komplekse me shumë fjalë
Nr. i pyetjes
Pyetja
P-C.1
Internet and its uses
P-C.2
Evaluation of computer world
P-C.3
System Analysis and Design
P-C.4
Policies and Planning of Indian Government
P-C.5
Evaluation of Indian History
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